Ouint Inst.


# - A VOLUME OF THE BOOK OF PRECEPTS 

## By HEFES B. YASLIAH

 Hefez ben Yazliah.11 EDITED FROM AN ARABIC MS. IN THE LIBRARY OF THE DROPSIE COLLEGE, TRANSLATED INTO HEBREW, AND PROVIDED WITH CRITICAL NOTES AND AN INTRODUCTION

By B. HALPER, M.A., Рh.D.

## A THESIS SUBMITTED MARCH 12, 1913

IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THE DROPSIE COLLEGE FOR HEBREW AND COGNATE LEARNING


PRINTED IN ENGLAND AT THE OXFORD UNIVERSITY PRESS

## 482663

## CONTENTS

PAGE
INTRODUCTION
Chapter I. The Enumeration of Precepts ..... I
Chapter II. Hefes b. Yaṣliah ..... 9
Chapter III. The Book of Precepts ..... 49
Chapter IV. The Preserved Fragment compared with Maimonides ..... 59
Chapter V. The Style of the Book of Precepts ..... 88
Chapter VI. The Manuscript ..... 94
Chapter VII. References to Hefes and his Book ..... roo
Chapter VIII. Conclusion ..... II7
ARABIC TEXT
Book 3, Section 3, Precept 8 ..... I2I

Book 4, Section $1 a$, Precept 1 ..... 145

| " | " | " | 2 | - | - | - | - 147 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $"$ | " | " | 3 | - | - | - | - 147 |
| $"$ | " | " | 4 | - | - |  | - 149 |
| $"$ | " | " | 5 | - | - |  | - 149 |
| " | " | " | 6 | - |  |  | 149 |

PAGE
Book 4, Section ra, Precept 7 ..... I50
151152, 9152
I b ..... 53Io
" " " 2 ..... I54
3 and 4. ..... 155
5 and 6 ..... 156
"
7 .
7 . ..... 157 ..... 157
", ", " 8 ..... I 58
2 a ..... 158
" ..... 160
", " ": 3 ..... 16I
" 4 ..... 162
"
, 5 ..... 162
" . 2 b ", 1 .....  64
" " $\quad 2$ ..... 164
$" \quad$ " $\quad$ Aa ..... I65
" , 2 ..... 167
," ..... ェ68
" ", 4 . ..... 169
", " " 3 Ab ..... 171 ..... 173
, ..... 176
" " ..... r 78
3 B ..... 180

" ", 3 ..... 184
Book 5, Precept 1 ..... 195
" " 2 198
" " 3 ..... 201
HEBREW TRANSLATION ..... 219
CORRECTIONS ..... 278
ADDITIONAL NOTE ..... 278

## A VOLUME OF THE BOOK OF PRECEPTS

 BY HEFEṢ B. YAṢLIAḤ
## INTRODUCTION

## I

## The Enumeration of Precepts

Although the Mosaic laws must have been exhaustively summed up during the early tannaitic period, no exact number of precepts contained in the Pentateuch is found in the Mishnah or Tosefta. The first indisputably explicit statement that the Lord gave Moses 6I3 precepts at Mount Sinai is that of R. Simlai, ${ }^{1}$ a preacher of the third Christian century. ${ }^{2}$ At first sight one is inclined to assume that $R$. Simlai is responsible for this far-
${ }^{1}$ This is the traditional pronunciation of this name. In Ezra 2.46 we
 we ought to pronounce it Samlai.

דרש רבי שמלאי תרי״ג מצות נאמרו לו למשה שלש מאות וישׁים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים ושמנה עשה כנגד איבריו
 unto Moses, three hundred and sixty-five negative precepts, like the number of the day's of the solar year, and two hundred and forty-eight positive precepts, corresponding to the number of the limbs of the human body (Makkot 23 b).
reaching statement. Moïse Bloch who adopts this view gives an elaborate explanation of this talmudic passage. ${ }^{3}$ It is well known that many religious disputations took place between Jews and Christians during the third and fourth centuries. To some extent there was a danger that the line of demarcation between Jews and Christians would be removed, especially on account of the Jewish Christians. R. Simlai, a contemporary of Origen with whom he probably had some discussions, foresaw this danger, and in order to guard against the possible abrogation of certain ordinances, declared that just as the organization of the human body and the course of the sun are immutable, so are the Mosaic laws. Accordingly, the number 613 is not to be taken mathematically but symbolically. R. Simlai never meant to convey that all the Mosaic precepts amount to 613, but wished to emphasize their immutability by comparing them with two immutable phenomena of nature whose sum is 6 I 3 .

However fascinating this theory may appear, there are serious objections which tend to invalidate it. To begin with, this number is found in the Midrashim, and is spoken of by subsequent Amoraim, as a fixed dogma. ${ }^{4}$ Had R. Simlai been the originator of this number, this statement would have been ascribed to him in at least one passage. One would expect to find such an assertion introduced by some such words as עדאמר خ שמלאי, as is customary throughout the Talmud. It is almost inconceivable that

[^0]a statement for which an individual preacher is responsible should be quoted as a self-evident truth which requires no support. Nobody in the Talmud or in the Midrash entertains any doubt as to the accuracy of the number. Such a fact would be all the stranger if R. Simlai intended that number to be symbolical. For it is obvious from the midrashic and talmudic passages that this number was taken in its mathematical sense.

Moreover, there are two passages in which Tannaim of the second century are credited with the knowledge of this number. In the Mekilta ${ }^{5}$ R. Simon b. Eleazar is reported to have said: והלא דברים קל וחומר ומה בני נח בשבע מצות בלבד לא יכלו לעמוד בהם בשש מאות ושלש עישרה על. אחת כמה וכמה children of Noak could not fulfil seven precepts, how much less will they be able to fulfil six hundred and thirteen! It should be observed that this passage offers no conclusive evidence, since at the beginning the number is not mentioned, and Bloch may be right in considering it a later interpolation. Weiss, ${ }^{6}$ whom Bloch does not quote, arrives at the same conclusion, because in Yalkut Shimioni the number is missing. This point, therefore, need not be pressed. The other passage, however, is of greater weight. It occurs in Sifre, ${ }^{7}$ and is as follows: אמר רבי שמען בן עזאי והרי ג׳ מאות וששים וחמש לא תעשה בתורה ואיץ בכל חמצות כיוצא בזי לוזר מה דם שאין בנל המצות קל ממנו הזהירך הכתוב עליו שאר כל .המצות עאכ"ו. Rimon b. 'Azzai says: There are three hundred and sixty-five negative precepts in the Torah, and no such statement is made about any of them; this indicates that, if Scripture warned thee against blood which is the

[^1]lightest of all precepts, howe much more art thou warned with regard to other precepts! Here we even have the exact number of the negative precepts. There is no possibility of interpolation, unless the whole passage is corrupt, or the name of the Tanna is to be replaced by that of an Amora. But as there is no independent reason for doubting the authenticity of this passage, it must be allowed to stand as it is.

A weighty objection to Bloch's view is also furnished by the very passage in which R. Simlai's statement is recorded. The explanation which that Amora offers is too flimsy to have suggested the number. Had he been at liberty to choose any number he pleased, he would have adopted one which would have made the thought of immutability more evident. For few people would associate the days of the year (not the course of the sun) and the members of the human body with the idea of immutability. Moreover, he might have at least chosen the lunar system rather than the solar. The impression one gains from that passage, therefore, is that R. Simlai offered a homiletic explanation for a well-known tradition. The novelty of his exposition does not lie in the number, but in the reason which he assigns to it.

There is accordingly nothing against the view of regarding this number as a tannaitic tradition. The scribes who counted every letter of the law ${ }^{8}$ could not have neglected to investigate the number of precepts. Bloch objects to this hypothesis, because by fixing the number of precepts the scribes would have been barred from finding a basis in the Pentateuch for their innovations; and a distinction would have been drawn between Mosaic and later ordinances. ${ }^{9}$

[^2]This is, however, no weighty objection, as such a distinction would be noticed even if the precepts were not counted. The Rabbis in any case differentiated between Mosaic laws (דבר תורה) and Rabbinic institutions (דברי חבמים). Nowhere is there a tendency to consider the two as one category.

But beyond a mere statement, no indication is found in talmudic or midrashic literature as to the actual enumeration. Nor is there any reference to a method by which the number 6 I 3 is to be obtained. The earliest attempt known to us to give the individual precepts is that found at the beginning of the Halakot Gedolot. The authorship of this halakic work is variously attributed to R. Jehudai Gaon and to R. Simon Kayyara. Hardly anything is known of the life of either of these men, but it is certain that they flourished in the eighth century. Two different recensions have been transmitted, and there can be no doubt that the text, which is sometimes inconsistent, has been tampered with. ${ }^{10}$

A number of Halakists must have followed the method of the author of the Halakot Gedolot whom they recognized as the foremost authority. For Maimonides, who severely

 יחרّפּון ען אגראצֹה פּ פי פי ערדהא אלא תחריפא יסירא באֹן אלעקול וקפת .ענד קול הוֹא אלרגל. For all who occupied themselves with enumerating them (the precepts) or with composing a book on this subject followed the author of the Halakot Gedolot, and they only slightly deviated from his opinions, as if the

[^3]intellects stoppcd still at the decision of this man. These works, however, are not preserved. Instead, we have a number of Azharot which enumerate the precepts in poetic form. The oldest extant is that which begins אתה הנחלת. The author of this composition is unknown, but it is surmised that he flourished in the eighth century, and was influenced by the Halakot Gedolot. Judging by the number of Azharot that have been transmitted, it seems that almost every liturgic poet took the precepts as his theme. Sa'adya Gaon, with his amazing versatility, composed two such poems. Some writers even tried their skill in employing the Arabic language to enumerate the precepts in metrical and rhyming lines. Fragments of two such attempts, obviously by different authors, are found at the Dropsie College. Although the Azharot seldom had any halakic value, they exercised some influence as liturgic compositions. They reached their culminating point in Ibn Gabirol whose Azharot are still recited in some congregations.

While practically all these writers followed the author of the Halakot Gedolot blindly, Hefes b. Yasliah seems to have questioned the validity of that method. Here again we have the testimony of Maimonides who observes: ${ }^{13}$ צאחב כתאב אלשראיע אלמשהור ראיתה תגבֵּה עלי גֹז יםיר מן והם והם צאחב אלהלכוח ועטם ענדה אֹ יע״ בקור חולים וניחום אבלים כמא ער צאחב אלהלכות. The author of the famous Book of Precepts (or the famous author of the Book of Precepts) took notice of the errors of the author of the Halakot Gedolot, and considered it strange that visiting the sick and consoling the mourners should be counted, as did the author of the Halakot. It is the merit of Rapoport to have been the first to suggest that

[^4]by 'the author of the famous Book of Precepts' Hefes b. Yaṣliah is meant. ${ }^{14}$ This conjecture finds striking confirmation in Judah ibn Bal'äm's commentary on Deuteronomy. For in that passage it is explicitly stated that Hefes had objected to the method of a writer who had included the visiting of sick and the consoling of mourners among the precepts. ${ }^{15}$ Maimonides, who was in this respect anticipated by Ibn Bal'ām, ${ }^{16}$ found the method of Hefes inconsistent. ${ }^{17}$ He therefore laid down fourteen principles (bsk), in order to guard against all possible fallacies. Although Maimonides is not quite free from inconsistencies, as was shown by Naḥmanides in his Refutations or Objections (השנות), it must be granted that for logical enumeration he deserves the palm. Subsequent writers, like Moses of Coucy and Isaac of Corbeil, follow him with but few deviations.

It may thus be said that there are three main systems in enumerating the precepts: (1) that of the Halakot Gedolot; (2) that of Hefes b. Yaṣliah ; and (3) that of Maimonides.

Against the literal interpretation of the idea that there are 613 precepts in the Pentateuch, protests were now and again heard. Judah ibn Bal‘ām was, as far as is known, the first who sounded this protest. ${ }^{18}$ He blames all those who enumerated the precepts, and points out that there are two kinds of precepts: those that were enjoined for ever

[^5]and those that were given only for one occasion. Now if the former alone are counted, they would not amount to the required number, while if we also include the latter, they would exceed that number. ${ }^{19}$ Ibn Ezra ${ }^{20}$ deals at length with this question, and employs logical arguments against all systems. His criticism is chiefly levelled at the liturgic writers. He likens them to a man who counts the number of herbs that are mentioned in a book on medicine, without knowing their use. ${ }^{21}$

It is noteworthy that the objection came from writers who were not specialists in Halakah. For although Ibn Bal'ām cultivated the study of Halakah in his old age, he can hardly be regarded as a specialist in that branch. Moses ibn Ezra in his Kitāb al-Muhādarah wal-Mudāakarah, while speaking of the Jewish scholars in Spain, says of
 during the latter part of his life, ${ }^{22}$ but does not style him a Halakist. The only Halakist who was undecided on this matter is Naḥmanides-that complex soul combining rationalism and mysticism-who expressed his doubts whether the Talmud meant this number to be taken seriously. ${ }^{23}$ But even he, in spite of the difficulties he points out, is inclined to follow the majority. All other authorities have allowed this number to remain as a sort of dogma.

[^6]
## II

## Hefes b. Yaṣliaب̣

It is the fate of a good many Jewish writers that little or nothing of their lives and activities is known. Jews have always allowed books to supersede their authors. Even in the Bible, where every letter was scanned, many of the writers are not known by name, and it is only when an author accidentally revealed his personality that we know anything about him. This is perhaps to be accounted for by the nation's conception of inspiration. For only canonical books were preserved, and in such books the author is merely the vehicle of the word of God. Wellhausen somewhere accuses the Jews of ingratitude, because they failed to perpetuate the memory of the Maccabaean heroes, and excluded from the Canon the books that relate their triumphs. But this again is in harmony with the Jewish conception. The Maccabees were the tools of the Almighty, and as such they deserved no credit, since God merely chose them to carry out His will, just as in former years He had chosen Assyria to punish His people.

It is, therefore, not to be marvelled at that Hefes b. Yaṣliah, whose books were for centuries lost sight of, is nothing more than a mere name. Early Jewish historical works, like Abraham ibn Daud's Seder lia-Kabbaladk and Abraham Zakuta's Yuhasin, pass him over in silcnce. The honour of having drawn the attention of scholars to the existence of this wonderful personality is due to Zunz. As early as $183_{2}$ he mentioned the name of Hefes among the rational interpreters of the Bible in his Gottesdienstliche

Vorträge, p. 397. Ten years later he gave a brief sketch of this scholar in a note to Haarbrücker's Specimen of Tanhum Yevushalmi's Commentary on Fudges. For in his note on Judges 20. 28, Tanḥum quotes the Book of Precepts of Hefes. Haarbrücker did not know the existence of such a writer, and he applied to Zunz for information. ${ }^{24}$

When Rapoport wrote the biography of R. Hanan'el in 1830 , he discussed in note 36 the authorship of the halakic work Sefer Hefes, which was up till that time ascribed by most writers to that famous scholar of Kairuwān. Rapoport, however, found a number of difficulties, for some decisions quoted from the Sefer Hefes are opposed to those that occur in the authenticated works of R. Hanan'el. Furthermore, in some passages both R. Hanan'el and the Sefer Hefes are quoted, which makes it improbable to consider that scholar as its author. To overcome these difficulties,Rapoport made a sort of compromise: R.Hanan'el was the author of that book, but his disciples added some decisions and altered others.

In consequence of the suggestions thrown out by Zunz, scholars occasionally wrote about Hefes. Fürst was, I believe, the first to connect Hefes b. Yaṣliah with the Sefer Hefes. In his Literaturblatt des Orients he gave two brief notices of Hefes. ${ }^{25}$ Using the sources indicated by Zunz, he added two important observations, and one of them is the identification of the Sefer Hefes with the Book of Precepts. The other observation related to the place of residence of that author. For Zunz assumed that Hefes had lived in Kairuwān, whereas Fürst suggestcd Babylon as Hefeṣ's place of residence. Neither Zunz nor Fürst had any valid reasons for their assumptions which they expressed

[^7]with hesitation; but, as we shall see later on, a recent discovery proved the latter to be right. Two years later Reifmann published a short note in the same periodical, and without referring to any writer, identified the Sefer Hefes with the Book of Precepts. ${ }^{26}$

About 1860 Rapoport wrote three articles on Hefes b. Yaṣliah which he sent to Stern. One of these articles, evidently the most complete, was published in Kebusat Hakamim. ${ }^{27}$ There the view is expressed that Hefeṣ lived in Palestine, or rather in Jerusalem. No reference whatsoever is made to Zunz. The Sefer Hefes is with great ingenuity and thoroughness ascribed to Hefes. One of the other articles subsequently came into the hands of Halberstam who published it in Kobak's Yeshurunn. ${ }^{28}$ In that article Rapoport refutes the view of Zunz about Hefeṣ's place of residence, and adduces proofs that Palestine was the home of that Halakist. Other scholars who wrote a more or less complete biography of H efes are Steinschneider, ${ }^{29}$ Ginzberg, ${ }^{30}$ and Poznański. ${ }^{31}$

All that could be gathered with certainty at that time was that Hefes was blind, ${ }^{32}$ and was styled by various writers Gaon, ${ }^{33}$ Resh Kalla, ${ }^{34}$ Alluf, ${ }^{35}$ and Rosh Yeshibah. ${ }^{36}$
${ }^{26}$ Vol. XII (185I), p. 617 . Steinschneider, in a note in Benjacob's אוצר הספרים, p. 197, seems to doubt Fürst's priority. See Fürst's remark on Reifmann's note.
${ }^{27}$ pp. 52-6o. ${ }^{28}$ Vol. VIII, pp. 57-65 (Hebrew part).
${ }^{29}$ Arabische Literatur der Juden, § 62. See bibliography cited there.
${ }^{30}$ Jewish Encyclopedia, s.v.

${ }^{32}$ Solomon Parhon, in his Maluberet he-'Aruk, s.v. עאר and עsp, refers to H!efes as סגי נהוך ראהש יששיבה.
${ }^{33}$ R. Moses of Coucy, Sefer Miscuot Gadol, positive precept 48, p. 127b;
R. Abraham ha-Yarḥi in Ha-Manhig, p. 67 a.
${ }^{34}$ R. Jonah ibn Janāh, Lumai, p. $15 . \quad 35$ Alfasi, Responsa, Ic9.
${ }^{36}$ Solomon Parḥon, loc. cit.

A great deal of ingenuity was spent in attempting to determine the country in which he resided. In the absence of positive facts, imagination was allowed to roam unbridled. To the various opinions mentioned above should be added that of Poznański who suggested that Hefes might have been a native of Spain, since the earliest writers who quote him belong to that country. ${ }^{37}$ Fortunately, however, among the Genizah fragments at the Jewish Theological Seminary of America there is a letter which settles this question. The writer of that letter remarks : כי אותן העשרים זהובים שקנית 88.בהם כתב המצות למרב חפיץ אלוף בן יצליח האשורי מבנו לקחתים We thus know that Hefes lived in Mosul, which Jewish writers called אשור. There certainly can be no reason for doubting the accuracy of this remark, as the writer of this letter seems to be well informed, and is very careful in placing the title Alluf immediately after in order to avoid the possibility of taking Yaṣliah to be the bearer of that title.

As to the time when Hefes flourished, we are less fortunately situated, and some uncertainty still exists. It is usually assumed that he lived towards the end of the tenth century. But despite the consensus of opinion on this point, there is no basis for this conjecture, for it rests on assumptions which proved to be incorrect. No positive evidence was adduced for this view. Zunz hesitatingly suggests that Hefes is identical with the Alluf to whom reference is made by R. Hai Gaon in a Responsum. ${ }^{30}$ In that Responsum it is stated that R. Hai had some

[^8]correspondence with an Alluf in the year 997 or $998 .{ }^{40}$ Relying on this identification Steinschneider states that Hefes corresponded with R. Hai. ${ }^{41}$ But there was not the slightest justification for that identification, and it is more likely that the Alluf referred to is Jacob b. Nissim. ${ }^{42}$

Scholars also attempted to fix the terminus a quo by the circumstance that Ibn Janāh is the earliest writer who quotes Hefes. ${ }^{43}$ This is indeed a 'broken reed', for there probably was no occasion to quote him. If such an argument should be regarded as valid, we could place many an early writer at a late period. To mention only one glaring example. Nīsī al-Nahrwānī-an older contemporary of Sa'adya-who must have been a prolific hymn-writer ${ }^{44}$ and scholar of high attainments, is only known from Nathan ha-Babli's report. When we consider the fact that many a scholar of past generations would have been doomed to oblivion, had it not been for some casual mention, it is impossible to lay stress on such an argument. Moreover, few books dating from the ninth and tenth centuries have been preserved, and, on the whole, writers of that period were not accustomed to quote their predecessors to a great extent. The talmudic and midrashic literatures alone were binding to them, whereas posttalmudic scholars had not yet acquired indisputable authority.

From the references to Hefes nothing positive can be gleaned. He is grouped together with other writers in

[^9]various ways. Thus Ibn Janāh mentions some of the reliable interpreters of the Bible in the following order: Sa'adya, Sherira, Hai, Samuel b. Hofni, Hefes. ${ }^{45}$ That no stress can be laid on this order as regards chronology is evident from the fact that Hai is mentioned before Samuel b. Hofni. Then on the other hand Isaac ibn Gayyat places Hefes before Sa'adya. ${ }^{46}$ Also in a Genizah fragment, which is now at the Jewish Theological Seminary of America, Hefes is casually mentioned before Sa'adya and Samuel b. Hofni. It is a remarkable fragment, written in fluent rhymed prose, and seems to be a description of a trial before a judge. The writer was probably a copyist or bookseller by profession. The passage referring to the
 ולא מ[ח]יה בדברי רביעו סעדיה ואין ידי לאל בספרי מאי גאון שמואל. ואין לי ממש כי אם במכירת החומ[ש] ולא מצאתי מנוח ער שמכרתי בראשית ואלה תולדות נוח. That Hefes b. Yaṣliah is here meant cannot be reasonably doubted. For there is only one other writer bearing that name whose identity has not yet been established. He was a philosopher and is quoted by Ibn Gabirol. ${ }^{48}$ His full name was Hefes b. al-Birr al-Futi or al-Kuti, and it was suggested that al-Birr is an Arabic translation of the Hebrew יצליח or vice versa. ${ }^{49}$ However this may be, the writer of the fragment obviously speaks of Halakists, and it is interesting to note that Hefes is classed among the most prolific writers of that period. At all events, owing to the conflicting arrangements, this point

[^10]must be abandoned as a basis for determining the time when Hefes flourished.

Hitherto we have only examined the external evidence. Unfortunately there hardly exists any internal evidence, as no post-talmudic writers are cited in the Book of Precepts. Discussions of a polemical nature, with the exception of one passage which will be explained later on, ${ }^{50}$ are entirely absent. Yet there is one point which deserves a full discussion. Hefeṣ gives in every precept a résumé in Arabic of the pentateuchal law, and then quotes the verses in Hebrew. The Arabic words he employs are, with rare exceptions, identical with those of Sa'adya's translation. Even the constructions resemble those of Sa adya, and the deviations are such as one may expect to occur in a résumé as distinct from a literal translation. In order to illustrate this point I shall place in parallel columns Sa'adya's translation and the résumé given by Hefes of the first four precepts that are preserved.

|  ואחרקת כדיםא או סנבלא קאימא או טאיר מא פּ אלציצאע פליגרם מא יגב פיה. (Exod. 22. 5.) |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

ואן נטח תור רנלא או או מראה
פקתלה פלירגם אלֹתור ולא יובל מן לחמה ורב אלֹתור ברי. (ibid., 21. 28.)

Hefes
תוגב עלי מן אצֹרם נאר וכרגת
מן מכאן צֹרימהא פצאדפת שוכא ואחרקת כדסא או סנבלא קאימא פי מנבתה או גירה ממא פי אלּציאע אוֹ יודי קימה דלך. (Text, fol. I a.)

תוגב אדא כאן תור גיר מערוף באלנטאח פנטח אנםאנא פמאת אלאנם באוֹ לדלך אן ירגם אלתור ולא יונל מן לחמה וצאחבה פברי. (fol. 3 a.)

[^11]וא; כאֹ ֹתורא נטאחא מן אמס וצא קבלה פנושר צאהבה ולם יחפטֹה וקתל רגלא או מראה פּלירגֹם אלתור ואיצא צאחבה יקתל וא; אלום ריה פליעט פדא נפסה גבויע מא ילזמה. (ibid., 21. 29. 30.)

פּאן אכטא גמע מן גמיע אסראיל וגאב אמר מן עיון אלֹוּק פיעמל ואחרה מן פראיץ אללה אלתי לא תעםל פאֹתמו: חתם ערפת אלذטיה
 מן אלבקר ללוֹכוה ויאת בה בין ידי אללה ויזבח אלרח בין ידי ذבא אלמחצֹר: ויםנר שיוֹך אלגמעע אידיהם עלי ראם אלרח בין יא ידי אלאלה: וידذל אלאמאם אלממסוח מן רמה אלי ذבא אלמחצּר: ויגמס אצבבעה פיה וינצח מנה סבע מראת בין ידי אללה קבאלה אלסגֹף: ומנה יצב עלי מלי ארכאן אלמלבח בין ידי אללה אלךי פי ذבא אלמחצֹר ובאקיה יצבֵה ענד אסאם מרבח אלצעירה אלדוּ פי באב ذבא אלמחצֹר: וֹמע שחמה ירפעה
 בה כמא עמל בתור דֹכוה אלאצאם כֹֹאך יעמל בה ויסתנפר ענהם ויגפר להם: ויذרג אלתוּ כארג אלעסבר פיחרקה כמא אחרק אלֹתור אלאוּל דו דֹבוה אללגוק : (Lev. 4. 13-21.)

תוגב עלי מן לה תורא נטאח מן אמס ומא קבל ונושד ליחפטֹה פלם יחפטּה פקתל אנםאנא אֹ ירגם אלתור לוּ ויפתחק הו מותא אכתראמיא פּאן אלזם ריה אלמנטוח פליעטא מא תבת עליה אלתראצֹי. (fol. 3 b.)
תוגב מתי אבטת גמאעה ישראל בסחו וגבי אמר ען עיון אלגוק פעמל ואחדה מן אלנואהי פאתמו ועמל בהא אן יקרב אלגוק אלי כבא אלמחצּר תורא ללדבוה ותסנד שיוּ אלגמאעה אידיהם עלי ראסה תם תם ידבח וינצח אלאמאם אלממםוח מן דמה קבאלה אלסגף ֹ מ מראר ויצּ מנה עלי ארכאן מרבח אלבכור ויצב אלבאקי ענר אסאם מדבח אלצעידה ואן יקתר עלי אלמדבח שחמה וכלאה וחיאדה כברה ויסתנפר ענהם ויגפר להם ויכרג גמיע אלתור בארג אלעםבר אלי מוצע טאהר אלי מטרח

אלרמאד פיחרק הנאך. (fol. 5 b.)

It will be observed that the differences in the passages from Exodus are more numerous than in the one from Leviticus. This is to be accounted for by the fact that the former are less technical. Moreover, some differences are only apparent. Thus Sa'adya renders בעל indifferently by רב and צאחב. In the passage quoted above Hefes has only the latter; but on the same page he also employs the former. There is no need to quote any further passages, but it may be stated that the Leviticus passage represents the relation between the two renderings more correctly. Now the differences in the Leviticus passage are so insignificant that they may be expected to occur almost in two different manuscripts of one and the same book. The two manuscripts of Sa`adya's translation of and commentary on Job, for instance, differ from each other to a very great extent. ${ }^{51}$ The same is the case with Bahya b. Pakūda's al-Hidāya ilā Farā${ }^{\text {cid }}$ al-K.Kulūb. ${ }^{52}$ In some places the Book of Precepts may help us to correct Sa^adya's text. Thus (Lev. 4. I3) is hardly an accurate rendering of נאב , and it seems quite probable that it is a scribal error for גבי, as Hefeṣ has it. The rendering of פר is very interesting. Although Hefes in the above passage has תור, in other places he agrees with Saeadya in using $8 .{ }^{53}$ Now the ordinary word in Arabic for steer is ${ }^{\circ}$, or ${ }^{\circ}$, ${ }^{\circ}$, whereas $\stackrel{\text { رت }}{\underset{\sim}{*} \text { is an extremely rare word, and in Mohammedan works }}$ its usual signification is hog. There can be no doubt that in the dialect spoken by Sa'adya and Hefes $\underset{\sim}{\sim}$; meant nothing more than bullock or steer. For it is inconceivable

[^12]that they employed such an ambiguous word which denotes $h o g$ in a passage dealing with sacrifices.

The resemblance of these two versions will appear still more striking when we compare them with the independent translation of the Bible printed in Beyrout. The Leviticus passage alone will suffice for our purpose. It is as follows: وان سها كل جهاعة اسرائل فاخفى امر عن اعين المجهع وعملوا واحدة مس جميع مناهى الرب التى لا ينبغغ عهالها واثهوا . ثم عـرفت للمطية التى
 الاجتهاع • ويضع شيوخ للمهاعة ايديهم على راس الثور امـام الرب الما ويذبي




 يفعل به ويكفر الكاهن فيصفع عنهم • ثم يخرج الثمر الثور الم الى خارج المكله ويكرقه كما احرق المور الاول انه ذبيكهة خطيه المجمع

In this version almost every technical expression is rendered differently from the other two, and this would lead one to assume an interdependence of the latter As Sa'adya is by far the better known of the two as a translator and commentator of the Bible, it seems at first sight reasonable to conclude that Hefes borrowed from him. This, accordingly, would fix the terminus a quo, and would indeed place Hefes in the second half of the tenth century, for we must allow some time for Sáadya's translation to become universally spread.

On reflection, however, this can hardly be considered conclusive evidence. To begin with, the fact that Sa'adya is the most renowned and admired Jewish writer of the
tenth century does not preclude the possibility of an earlier, though less satisfactory, attempt at translating the Bible, at least the Pentateuch, into Arabic. Hefes displays a thorough mastery of Hebrew, Arabic, and Aramaic. He shows great skill and a sense of appropriateness in choosing Arabic equivalents for the most obscure talmudic terms. Even in cases where his explanations lack philological soundness, the Arabic words he uses admirably convey the meaning he intended. And in this branch he has no predecessors known to us. Is it at all likely that a man of the calibre of Hefes would need to borrow from the translation of another writer without due acknowledgement? It, therefore, seems natural to reject the theory that the translation of Hefes is influenced by that of Sa'adya. The striking resemblance of the two translations may be accounted for in a simpler manner. Although we have no data for determining exactly the time when Jews in Babylon adopted Arabic as their vernacular, ${ }^{54}$ there can be no doubt that this event took place centuries before Sa'adya. The Jews, accordingly, while studying the Bible, especially the Pentateuch, must have translated it into that language. Some sort of terminology must have gradually developed, and remained fixed to a considerable extent, especially in the case of technical terms. This terminology inevitably had some Hebrew colouring, otherwise such words as معیدة for burnt-offering, which is a literal translation of سلامة and for peace-offering, Hebrew שלמים, a5 and not have arisen. Accordingly, if Sa'adya really was the first translator of the Pentateuch, he merely committed to writing that which had been known orally, and it is only

[^13]for the literary touches that he deserves credit, not for the actual translation. Subsequent writers, who had Sa'adya's translation before them, were no longer aware of the oral terminology that had previously existed, and unduly praised him for his work. For it must be borne in mind that a translation of the Bible made by Jews in their vernacular differs radically from that made by non-Jews. The former are enjoined to 'meditate therein day and night', and as soon as they adopt a new mother-tongue, are bound to find equivalents for Hebrew words. Thus the adoption of the new mother-tongue practically coincides with the translation which may be regarded as raw material for subsequent literary attempts. The first non-Jew, however, who wished to translate the Bible, had to begin with a clean slate, and was obliged to coin new terms.

These considerations, to my mind, completely destroy the evidence to be adduced from the expressions Hefes employs in translating pentateuchal verses.

In this connexion it is convenient to discuss two passages in which Hefes is supposed to quote Sáadya explicitly, and which would thus conclusively prove that Hefes flourished after that famous Gaon. In $\mathcal{F} Q R$., VI, p. 705, Neubauer published an Arabic fragment which he hesitatingly suggested to be part of the Book of Precepts by Hefes b. Yaṣliah. That fragment begins with a slightly abridged quotation from Menaḥot, Mishnah, 3, 6. 7. ${ }^{56}$ Then comes the following passage: וקר קסמהא ראם אלמתיבה

 יחץ גמיע אלמצות ואנמא דכר בעצהא וקד מצּי לנא כתיר מנהא is followed by an enumeration of twenty sections. After ${ }^{60}$ This was not noticed by Neubauer.
the mention of the twenty-first section there is a gap, and the subject is interrupted. The passage that follows deals with an important principle for enumerating precepts. The gap must have been considerable, for we have to allow room for at least four or five sections. ${ }^{57}$

Another fragment which enumerated the first eight sections of Sa'adya's Reshut was published by Prof. Schechter. ${ }^{58}$ That fragment is headed הרא תפסיר אלרשות אלרי מלות עמלה ראם אלמחיבה מרב סעדיה אלפיומי زל קסם פיה אלמצות כך ${ }^{69}$ קסם עני בתפםירה טרב שמואל גאון בן חפני צלצל lines are, with the exception of a few insignificant variants, identical with those of Neubauer's fragment, and hence Prof. Alexander Marx was led to consider Samuel b. Hofni the author of the latter. ${ }^{60}$ There is, however, no ground for this identification. That the two fragments do not belong to one and the same book is self-evident. In Saadyana we have the beginning of Samuel b. Hofni's commentary, whereas in Neubauer's fragment we have a direct quotation from Sa'adya's Reshut before it was translated into Arabic. Since the headings alone are quoted, there is no room for divergency in style, and there is nothing to connect the two writers. One feels inclined to agree with Neubauer that 'it is certainly not by Samuel ben Hofni ' ${ }^{61}$

On the other hand, I am now in a position to demonstrate

[^14]with certainty that Hefes was not the author of that fragment, and the evidence is furnished by the preserved portion of his Book of Precepts. There is, to begin with, a difference in style. Hefes consistently uses Arabic equivalents for Hebrew technical terms. Thus, he always says נואה, מואמר, ,שראיע, שריעה, while Neubauer's fragment has לאל תעשה, עשה ,מצות ,מצ:ה. Matters of style are always subject to doubt, and those who are loath to rely on them will find convincing proof for my contention in the following consideration. The author of Neubauer's fragment refutes the system of a certain . . . Bar Furkān. ${ }^{62}$ In order to make this point clear I shall quote and explain the words attributed to that Bar Furkān, especially as they are of importance for the various systems of enumerating precepts. . . . . בר פרקאן צע קולה חשוב עשה ולא תעשה בהתחברם כמו בפרסת האחד יורם נכחם במותר בהתקשרם ההתר פנה והאםור רם והדא הו פו אלדי קאל ענה פי כתאבה פי אל פלשראיע קאל ולו ולו כאן אטל אכל אלחיואן אלמנתר הו אלנהי עמא לא יגתר ולים ולים במפרק חסבא " . . Bar Furkān-may his soul be in paradise -says: Count positive and negative precepts when they are combined (as in the case of the hoofs of animals) as one; one of them is sufficient to indicate them both; the opposite is superfluous, since they are joined. Turn to the permitted thing, and cast away the forbidden. And this is [the principle] concerning which he said in his book of precepts. He said: If it is permitted to eat an animal which chews its cud, this in itself is a prohibition against the eating of an animal which does not chew its cud and is not cloven-footed; -it is to be counted as one precept.

[^15]The Hebrew quotation is no doubt part of Azharot or Reshut. We have four lines rhyming with רם. The style is paiṭānic, and I think that the last word רְ רימֵ stands for just as $h_{12}$ is the apocopated form of ${ }^{3}$. The Arabic is slightly clumsy, but my interpretation is the only one possible, for it would not do to take as the complement of $כ \mathbf{j}$, since there would then be no apodosis. Moreover, the finite verb after (for there is no ground to read אטלאק) precludes such an alternative. Accordingly Bar Furkān lays it down as a principle that opposites are only to be counted as one precept. The writer of that fragment refutes this principle from a logical standpoint. Maimonides, too, agrees with the latter, for he consistently counts such cases as two precepts. ${ }^{65}$ The permission to eat clean animals is positive precept $149,{ }^{66}$ and the prohibition against unclean animals is negative precept $172 .{ }^{61}$ Now Hefes b. Yaṣliah, as will be explained later on at the end of Chapter IV, is not at all aware of this subtle distinction. He usually reckons such cases as one precept, but sometimes as two. Thus, that a Nazarite must grow his hair is given as a positive precept, but the fact that he must not cut his hair is not given separately. On the other hand, he counts separately the commandment to bring all sacrifices to the special place (Deut. 12.6) and the prohibition against eating any sacrifice outside that place (ibid., 12. 17). The reason why he counts them separately is because they occur in different passages of the Pentateuch.

The other passage in which Hefes apparently quotes Sa'adya is the glossary to פיטום הקטורת published by Horowitz. ${ }^{68}$ The passage is headed תפםיר אלאלפאט מפיטום

[^16], הקטורת לרב חפצ ; the Book of Precepts, as will be pointed out at the end of this chapter. The note on noms as follows: חלבנה אלמיעה ורב סעדיה יקול בּה מחלב that the explanation attributed to Saadya does not form part of Hefeṣ's glossary. For it is impossible that Hefes should quote an opinion different from his own without refuting or accepting it. Moreover, if he wanted to give explanations by Sa'adya differing from his own, he had occasion to do so in the next word. Hefes translates by by by, while Sa'adya, according to Solomon Parhon, ${ }^{69}$ renders it by uop. Then in this very passage Hefes quotes a talmudic statement on which is against his own explanation. This statement is placed at the end of the passage, after all the difficult words have been explained. It is thus evident that Hefes did not interrupt himself in the middle, otherwise he would have placed the talmudic statement immediately after his translation of ${ }^{\prime}$ צ, especially as this word occurs before חלבנה. It is also to be observed that
 translation of Exod. 30. 34 has אלנג, while Derenbourg gives a variant מיעה. We thus see that this note in the glossary to פיטום הקטורת is spurious. The copyist did not have the Book of Precepts before him, but excerpted the passage from Ibn Bal‘ām's Kitāb al-Tarjīh. ${ }^{70}$ To any one who studies Ibn Baľäm's works it is inconceivable that he should have incorporated the entire passage from Hefes
${ }^{60}$ Malberet he-'Aruk, s. v. עy.
${ }^{70}$ At the end of the passage it is said: ושרח חוֹה אלאפאט מאכוֹ מן וֹ כתאב אלתרגֹיח תאליף לi יהודה בן בלעם רצֹי אללה ענה misread the text. These corrections are by Steinschneider, Monalschrift, 1885, p. 288.
verbatim without commenting on it. He usually quotes various opinions side by side. What really happened was this: Ibn Balāām gave various opinions among which those of Hefes were prominent, and the copyist subsequently collected all of Hefes's explanations under the heading ת תפםיר . . He was, however, unable, in some cases, to differentiate between the words of Hefes and the comments of Ibn Bal'ãm. It is also possible that that spurious explanation of Sa'adya was added by the ' redactor' himself, who obviously was not well informed.

The result of all these discussions appears convincing enough to enable us to state that for determining the time when Hefes flourished we only have a terminus ad quemhe was dead in the first half of the eleventh century, since Ibn Janāh, when quoting him, adds the formula רחמה אללה -but the terminus a quo must be left open, until further evidence is brought to light. Vague and unfounded assumptions are of no avail.

Out of the four titles, Resh Kalla, Alluf, Rosh Yeshibah, and Gaon, that are bestowed upon Hefes by writers who refer to him, the first is the one that was actually borne by him. This conjecture of Rapoport's ${ }^{71}$ is strikingly confirmed by our fragment in which he styles himself twice as That Hefes was no Gaon in the technical sense needs no demonstration. In Sherira's Epistle, where a practically complete list of the Geonim of Pumbedita and Sura is given, no mention of this scholar is made. Writers subsequent to the gaonic period gave this term a wider denotation, and applied it almost to any great Talmudist. Thus Nissim b. Jacob of Kairuwān is also dignified with

[^17]that title. Indeed Sherira himself does not always keep to the technical sense, and some of the Amoraim are styled by him as Geonim. ${ }^{73}$

Nothing definite, however, is known of the functions of the Resh Kalla. It is usually considered synonymous with the title Alluf, ${ }^{74}$ which is also obscure. The prevalent view among Jewish scholars is that he was third in rank to the Gaon. This is based upon the report of Nathan ha-Babli, ${ }^{75}$ and there can be no doubt that within the constitution of the Babylonian Academies this was actually the case. But there is sufficient evidence for the assumption that the term Resh Kalla was used in two different senses. Here again Rapoport's ingenious conjectures help to clear up many difficulties. ${ }^{76}$ He drew attention to the prayer יקום פורקi in which the Rēshē Kalla are mentioned before the exilarchs and the heads of the academies. For it is hard to get reconciled to the idea that the titles are enumerated at random. He accordingly concludes that this prayer was composed in Palestine where the Resh Kalla was the highest dignitary. The words לרישי כלה refer to
 ודי בבבל refer to מתיבתא ולדיני די בבא. Ginzberg, too, in his Geonica ${ }^{77}$ has pointed out that 'besides the seven ראשי כלות; the title of the seven most prominent members of the Academy, there must have been also the ריש כלא who took an active part in the instruction given at the Academy'. The same scholar gave plausible reasons for his hypothesis

[^18]that originally the head of the Academy at Pumbedita was styled Resh Kalla, not Gaon. ${ }^{78}$

Then there is a talmudic passage which tends to prove that the Resh Kalla was higher in rank than the Rosh Yeshibah during the amoraic period. It is stated in Berakot 57a that if one enters a shrubbery in his dream it is a sign that he will become a Rosh Yeshibah, while if he enters a forest he will become 'head of the sons of the Kalla '. Now as a forest is larger than a shrubbery, one is inclined to think that a Resh Kalla was more important than a Rosh Yeshibah. ${ }^{79}$

At all events it seems safe to assume that some Rēshē Kalla were heads of independent academies, and owed no allegiance to the Gaon. This accounts for the fact that some scholars outside the gaonic academies bore the title Resh Kalla. There would then be no need to assume, in some cases at least, that this title was conferred by the Gaon upon foreign scholars as a mark of respect. That Hefes belonged to this class of Rēshē Kalla seems to be clear from the fact that he is styled Rosh Yeshibah by Solomon Parḥon. ${ }^{80}$ Moreover, the Resh Kalla in the gaonic academy would hardly have ventured to write a comprehensive work on Halakah. We know that they were not even allowed to answer Responsa. ${ }^{81}$
${ }^{78}$ Op. cit., pp. 46-50.
${ }^{79}$ Rashi, who evidently knew that the Resh Kalla was inferior in rank to the Rosh Yeshibah, explains the passage in the following manner : a shrubbery which consists of big and small trees, and is dense, is a sign for a Rosh Yeshibah, for young and old gather together to listen to his lectures ; while a forest which consists of big trees not close to one another is a sign for the head of the pupils, that is to say, the Resh Kalia who explains to the pupils the subject expounded by the teacher. This comparison is, however, too forced.
${ }^{80}$ See above, note 32.

[^19]It should be noted that the meaning bas not been satisfactorily explained. It is usual to vocalize it Nיָּקָּ, and in deference to custom I transliterate it accordingly. But it seems doubtful whether it yields a suitable meaning. To take it to denote crown seems unlikely for various reasons. To begin with, a crown in Aramaic is usually כלא , כלילא, Then even if we connect it with the crozen of the law, the sense is still obscure. Rapoport takes it to signify a lecture, ${ }^{82}$ but does not explain the etymology. The most plausible suggestion appears to me to vocalize it K. A striking parallel is found in Arabic جامعة and both of which denote academy, university.

As a writer Hefes is only known by his Book of Precepts. All quotations hitherto found can be traced to that book which was a storehouse of Halakah, philology, and philosophy as it was understood in those days. First and foremost he was a Halakist, and it is chiefly in this branch of Jewish learning that his interests were centred. Philology and philosophy claimed his attention only so far as they had any bearing upon Halakah. His book was the standard work on Halakah in Bahya b. Pakeūda's days. For in enumerating the various authoritative books in all branches, Bahya names the Book of Precepts by Hefes b. Yaṣliah which gave a brief account of all laws as compared with the Halakot Gedolot which contained only those that are obligatory at this time. ${ }^{83}$ It is always quoted with the
${ }^{92}$ Jeshurun, VIII, p. 63.
 בi יצליח واها ما يلزمنا هـها فی هذا الزمان هثل הל הלכות פסוקות והל (Dutics of the Heart, ed. Yahuda, p. 7. It is also quoted by Kaufmann, Die Theologie des Bahja ibn Pakuda, p. 5).
highest respect, and the author's decisions are usually accepted. There can be no doubt that had the author written this book in Hebrew, the references to it would have been more numerous. As it is, the author was lost sight of with the disappearance of the knowledge of Halakah in Arabic-speaking countries. The few references to R. Hefes that occur in books by writers who did not know Arabic are borrowed from other sources. ${ }^{84}$

Not being satisfied with a mere enumeration of the precepts, as was done by the author of the Halakot Gedolot, and, centuries later, by Maimonides, he gives a lengthy discussion of each detail. In the ethical precepts he had occasion to expound his philosophical speculations which show him to be a clear thinker, well versed in the philosophical doctrines of his times. Whenever he quoted an obscure passage from the Bible or rabbinic literature he appended to it a commentary which is remarkable for its precision. There is sufficient testimony that he was distinguished in all these branches. As a rational commentator of the Bible he is quoted by grammarians, lexicographers, and commentators like Ibn Janāh, Ibn. Bal'ām, Solomon Parhon, and Tanḥum Yerushalmi. Here, too, as in the case of Halakah, his opinions command the greatest respect, and are usually adopted. ${ }^{85}$ Even the ill-tempered Ibn Bal'ām who had no regard for authorities ${ }^{86}$ is glad to find in Hefes

[^20]support for his view. ${ }^{87}$ Naturally Hefes did not entirely escape the severe criticism of Ibn Bal‘ām who in his commentary on Deut. 30.2 blames him for having counted that verse as a precept and for interpreting R. Simlai's statement literally. And if writers on the Bible are greatly indebted to Hefes, there can be no doubt that he laid under still greater obligation early lexicographers and interpreters of the Mishnah and Gemara. His influence upon Maimonides is evident from the remarks of the latter in Pe'er ha-Dor, 140,142 , that his errors in certain matters are due to his having followed R. Hefes.

Some of the philosophic doctrines of Hefes have fortunately been preserved for us by Judah b. Barzillai, a writer of the twelfth century. In his commentary on the Book of Creation, whose value lies more in the lengthy quotations from books no longer extant than in the author's own views, he gives at length the first two precepts of Hefes's Book. This passage is an important contribution to mediaeval Jewish philosophy. In order to appraise Hefes as a philosopher it may not be out of place to reprint the entire passage here, and translate it into English. This is also rendered necessary by the fact that the printed edition is not free from errors. Halberstam who edited the text did not see the manuscript. According to the evidence of the transcriber, the unique copy upon which the edition is based teems with errors. ${ }^{88}$ Add to these disadvantages
 פילגש וקעת קריבא מן זמאן אלפתח קאל לאן פידא הותרו שבטים לבוא .I I sazv in the Book of Precepts by R. Hefes something which strengthens my assertion that the narrative of the concubine took place closely upon the time of the conquest. He said: because at that time the tribes were allowed to intermary' (Ibn Bal'äm's Commentary on Judges 20. 28, ed. Poznaíski).
${ }^{88}$ See Halberstam's preface, p. ix, note.
the circumstance that Judah b. Barzillai did not see the Book of Precepts, but quoted the passage second hand, and the corruptions will be accounted for. Owing to these cogent reasons, I hope to be pardoned for this digression. ${ }^{89}$ המצוה הראששונה מצוה אותנו ליחר דעתנו ומחשבותינו באמתו של רבר להשציא בוראגו בלבבנו שהוא אדון הכל באין הרהור ספק ובלי שום מחשבה אחרת לדעת שהוא אבת כדכתיב ${ }^{90}$ וידעת היום והשבותה אל לבבך וגוֹ. פי׳ וידעת היום כלומר בעור שאתה בחיים כי לאחר מיתחו של אדם לא יועיל לו ידיעתו ולא יכול לשלם שגנתו אשר שגנ בחייו.
 ואתנה אל לבי לדרוש ולתור בחבמה. וראייה שחשבת הלב יבחין בעליו לתוך הרבר כי כן אשר הנביא במי שלא אל ישיב אל לבו להבחיץ העקר מן הטפל ${ }^{22}$ לא ישיב אל לבו לא דעת ולא תבונה לאמר חציו שרפתי במו אש. ופי׳ כי ה' הוא האלהים הוא הנמצא באמת בי לשון הוא מורה על
 בראשית ברא אלהים. ולא נקרא בשם ה' אלא אחרי שנברא אדם והעולם. ולשון ה' מפורש שהוא רב ואדון לכל. הלא תראה כי לשי הון ה' מפורש שהוא אדון על כל המעשים ולא יתקיים שום אדון אלא ער שית לתקים המעשה שהוא אדון לו וגם המעשה לא יתקיים ער שיהיה לו ארון. אבל לישון אלהים שם מיוסד בלי שום קדימא ואיחור ומעשה. אמרו הראשונים פל הזכיר שם מלא על עולם מלא על מה דכתיב ${ }^{95}$ ביום עשות ה' אלהים
${ }^{89}$ Commentary on the Sefer Yesirah, ed. Halberstam, pp. 55, 56. The quotation is introduced by the following remark : וכתב אחר מן המתחברים
 תורף דבריי וירעח היום והשבות אל לבבך וג' שמע ישראהל ה' אלהינו . ה' אחד
${ }^{90}$ Deut. 4. 39.
${ }^{91}$ Eccles. 1. 13. The reading there is ונחתתי את. Comp., however, i. 17. ${ }^{92}$ Isa. 44. 19. ${ }^{93}$ Gen. r. 1.
${ }^{94}$ Bereshit Rabba 13. 3. The reading there is מזכיר. See Theodor's edition, p. 115.
${ }^{95}$ Gen. 2. 4. From Hefeṣ's statement it seems that the midrashic remark

ארץץ ושמים. ופי' בשמים יורה על כל מה שבשמים כוכבים ומלאבים כי

 לח בנני אלים וכל המזמור. ועל הארץ מתחת יורח על מה שבאריץ בעלי לשון וכל מי שישש בו רוח חיים שבכל דבר ניכר כי הוא אל אמת וכל
 אצלם דכתי 909
 ואשרו רבוחינו ז״ל שצריך אדם להתלמד ראינח שיעלה על לב איש איש בי הוא יחיד ואין עוד דתנן ${ }^{102}$ הוי שקוד ללמוד תורח ודע מה שתשיב was made upon this verse. In the Midrash, however, it is on verse 5. It is naturally more appropriate on the former, where is mentioned for the first time.

$$
{ }^{96} \text { Ps. 89. 6, } 7 .
$$

87 The manuscript has מה, and it is corrected by Halberstam.
${ }_{88}$ The edition reads שעתחה לעו שמותיו ודברם אצלם, which gives no sense at all. Halberstam emends it to שהנחילת, which does not suit the context. My emendation is quite obvious: was misread as 1 , and the word was therefore divided into two. ורברם may perhaps be read as וזכר, but is more suitable, and the coriuption may be accounted for by the fact that 1 , written in a cursive hand may be easily misread as $\square$. What Hefeṣ wrote in Arabic was no doubt ואן קד אבתחלפת אסמאה ואקואלה עy. The idea expressed is that all rational beings know that He is the true God, they only differ as to His names and sayings. This is a thought often met with in mediaeval Jewish philosophy, and its origin is in Menaḥot IIO a, where this very verse is cited.

99 Malachi r. Ir.
100 This word is missing in the text. As it is the method of Hefes in this passage, as well as in the fragment of the original, to explain each word and phrase, there can be no doubt that he elucidates the phrase Deut. verse, and that it has no connexion with the preceding. Hence it is necessary to supply some such word as iמו Hefes wrote Hip, and had one of the Ibn Tibbons translated it he would have put But our translator lived before that period in which it was considered fashionable to imitate the Arabic idioms and constructions, and he therefore rendered that word by ומה שנת , or perhaps by ומה שאור,
${ }^{101}$ The printed edition has ${ }^{\prime} \boldsymbol{\prime} N$, which is obviously an error.
102 Pirkę Abot, 2. 14.

לאפיקרים. והוצרכתי לפרש בזח המקום ראיה להתחזק בה באמת כי חוא יחיד ויוצר הכל. חוי יודע כי כל חנמצא והירוע מצמחים של האדמה וכל בעלי החיים נוסר ונצון מארבעה דברים שהן אדמה ומים אש ואויר מחן נוסד ואליחן הוא שב ונמחה. והה ידוע בראיות נפוּ נונות והיסוד בהן גראה ונבחן. ומאחר שהיסוד נראה ונבחן כי נטונו ונוערו יחו יחד ידעו
 חבירו ובולעו ומפםידו כגון המים שמכבה את האש והרוח שמיבש את המים וכן כל אחד לחברי. ועוד שנפסדים ושבים לאין. ובן ולן גלגלי עולם וחכוכבים יוועים כי אחר יסדם בו0 [1ילא נוסדו מעצמם לפי שמל אחד לו
 ששידענו מבינת לבבנו כי יש לגל יוצר ויוסר ואין כל דבו דבר נוסר מעצמו ברור יידוע באמת ובודאי כי יוצר העולם ובוראו ומושלו ומנהיגו ארון הכל בלא טפק ובלא תמיחה וחוא אלחים לבדו אשר לא יער פוּ ופנו דמות



 זוחר כבודו ומה 108 שהוא קרוב לבבודו לעעין אע"פ שאאינו דומה זה לאחה.
 מצויין בשעת בניינו פי בנאי בנאו בלי טפק, ואלו היינו משיבין אל דעתנו דמוח הבנאי וצורתו וקומתו 109 [צובע שערו ורב ענייניי] לא האינו משי משיגין 100 [באמונתני] כל עעיינים. שחוכרנו. ומאחר שאיק משיגים אנו לרעת ענין
${ }^{103}$ The sentences enclosed in brackets were omitted by the copyist through homoioteleuton, and were afterwards supplied at Halberstam's request by two gentlemen who had the manuscript before them. See Halberstam's preface, p. $x$, and notes on p. 290.

104 The printed edition has אחא, which gives no sense.
${ }^{105}$ Isa. 40. 18. $\quad 106$ Deut. 4. 12. $\quad 107$ Num. 12. 8.
108 The printed text has ומוהו.
${ }^{109}$ These words are added in the same way as is explained in note ro3. Instead of שערו, the printed text has which gives no sense. I am not confident about this emendation.

בן אדם כמונו ממלאכתי קל וחומר היאך נשיג דמות יוצר חכל ית"ש.

 210 [ולא תנכר הדעת את עושה לםי שאינו מצוי עמנו כי זה המשל המל מקרב הדעת לכך] בדנתיב ${ }^{13}$ הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' בורא קצות
 אותנו ליחר חבורא ולהאמין בלי שום ספםק כי האת אחד באמת בלבנו


 בני אדם כדפחיב עור 17 נששבע ח' בימינו ובזרוע עוחו. וחייבים אנו להאמין באמת ובוודאי שהוא אחד בעצמו ובכבודו בלא רבוי ובלא מיעום ובלא חיבור ובלא פּרוד ובלי שניו ינעיוע וכל אחר וללת: יתרבה ויתמעט ויתחלק
 ובוראנו יתעלה זכרו לא ישיגנו אחת מאלה כדכתיב ${ }^{118}$ שמע ישראל ה' אלחינו ה' אחד. והרוצה להבחיץ שאין אחר זולתו על העקר 119 יחפש בחק עעין אחד ורבים והמספר והספור יתברר לנו שהמספר רבים אחד אחד

 הרבים כלל על בי1 האחד והאחד מוקדם להם שאחתר האחד אוט סופר לופרים המספר האחר 122 ואין אומרים ב' וג׳ ועוד אלר אלא אחרי אחר מוקדם לחד לחם. ומאחר עצנתברר לני אמתת הרבר שבוראגו יתעלח זכרו ראשון לכל
${ }_{111}$ Kaufmann, p. 335, emends it to להתאבמץ. But there is no need to alter the text. The Hithpa'el is here used as the biblical Niph'al. Comp. Isa. 22. 23.


ראשון אגו יודעין שאין במוהו ואיּל לו שני ודומה שהטוצים האומרים שיש


 ואין אחר זולתו כאשר הקדמנו לעיל, וכל דבר עיל ליש לו דומה וחיבור
 על העיקר. ומאחר כל הראיות האלו ידענו באמת ובעיקר כי אלחינו אחד כדבתיב בי124 ראו עתה כי אני אגי הנא ואין אלהים עמדי אני אמיח ואחיה
 שמעת אלחי עולם ה' בורא קצות הארץ לא ייעף ולא יינע אין חקר לתבונתו.
'The first precept enjoins us to unite our mind and thoughts on the truth of the matter; to make our Creator exist in our heart, and to consider Him Lord of all things, without a shadow of doubt, and without any other thought; to know that He is truth; as it is written: Know therefore this day, and lay it to thy heart, \&c. The words know therefore this day imply: while thou art yet alive; for after a man's death his knowledge will not avail him, and he will not be able to repair the error which he committed during his life. And the words, and lay it to thy heart, imply that thou shouldst lay this matter to thy mind and the vision of thy heart, as it is written: And I applied my heart to seek and to search out by wisdom. The proof that laying a thing to one's heart makes one understand it is to be found in the words of the prophet, who says concerning a man who does not set his heart to differentiate between the essential and the unessential: He calleth not to mind, neither is there knoweledge or understanding to say,

I have burned half of it in the fire. And the meaning of the words, that the Lord (יחוה) He is God, is that He is existent in truth, for the word denotes something that exists. And the name signifies something fundamental, for He is fundamental, and He is everything; as it is written: In the beginning Elohim created. He was only named in after man and the universe were created. The word in explicitly states that He is Master and Lord of all. Seest thou not that the word explicitly states that He is Master of all created things? Nor can any one be proclaimed Lord until the thing over which he is Lord becomes a fact; similarly no being can be established unless it has a master. But the name Elohim is fundamental, and does not imply priority, or posteriority, or the existence of a created thing. The ancients say concerning the verse in the day when יהוה אלחים made earth and heaven: He mentioned a complete name concerning a complete world. The words in heaven indicate all that is in heaven, stars and angels; for all worship Him, and believe in truth with all their power and understanding, as it is written: And the heavens shall praise Thy woonders, also Thy belief in the assembly of the holy ones. For who in the skies can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty is like unto the Lord? \& c. And the words, and upon the earth, signify that which is on earth, rational beings and animals; for it is evident from all things that He is the God of truth. All rational beings acknowledge this, and believe in that thing, although His names and words vary among them. For it is written: For from the rising of the sun even unto the going down of the same, My name is great among the Gentiles. And the words there is none else indicate that He is the only
one in truth, as I shall explain in this section. Our teachers of blessed memory said that a man should learn all proofs that might possibly occur to him that He is one, and there is no other, as it is said: Be diligent to learn the Law, so that thou mayest know what to answer a hevetic. I am obliged to explain here this proof in order that one may be strengthened in the truth that He is one, and is the Creator of all things. Know that all things that exist and are known, vegetables and animals, are composed of four elements, which are earth, water, fire, and air: it is from them that they are created, and it is to them that they will return, and become effaced. This is known by true demonstration. The element in them is visible, and can be tested. Now since the element is visible and can be tested, for they are established and blended together, we know from our understanding that another creator moulded them, and they were not created of their own accord. For some of these elements may overpower the others, annihilate and destroy them, as, for instance, water extinguishes fire, and the wind dries up water; and similarly in other cases. Moreover, they decay and vanish. Similarly it is known that the spheres and stars were created by some one else, and were not created by themselves. Now since we know by the understanding of our heart that everything has a creator and a founder, and that nothing is created by itself, it is clear and evident with truth and certainty that He who founded and created the world, who rules and guides it, is Master of everything without doubt or uncertainty. He is God alone to whom no image or likeness can be compared, as it is written: To whom then will ye liken God? or what likeness will ye compare unto Him? And so did Moses our teacher say:

And ye saze no form, only ye heard a voice. By these proofs it is established in our minds, and becomes manifest in our thoughts that God exists, and that we know of Him no form or likeness except the splendour of His glory; as it is written: And he beholds the form of the Lord. And that is the form of the splendour of His glory, and that which is approximately near His glory, though they do not resemble one another.-When we enter a house, although the builder who built it is not present, we know that undoubtedly a builder built it, as if we were present at the time of its construction. But if we try to conjure up in our mind the form and likeness of the builder, his stature, the colour of his hair, and other details, we would fail to accomplish it by mere belief. Now since we are unable to grasp, from his work, the details about a man who is like us, how much less can we conceive the likeness of the Creator of all things, blessed be His name! I give this proof in order that it may be fixed in our heart, and established in our mind with certainty, that the fact that a thing is made is evidence that there is a maker, as if we had seen him make it ; and the intellect cannot deny the existence of the maker merely because he is not present, for this parable makes this idea clear to the mind. As it is written: Hast thou not knowen? hast thou not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is He weary, there is no searching of His understanding.
'The second precept enjoins us to consider the Creator as the only one, and to believe in our heart and thoughts that He , in truth and without any doubt, is one, and that there is no other besides Him. We must not attribute to Him any likeness or semblance of any corporeal thing
in the world, although such things occur in Scripture, as for instance, the eyes of the Lord, the hand of the Lord, the earth is $M y$ footstool, and many other similar cases. These expressions are only used in order to liken Him in accordance with human speech, as it is also written: The Lord hath sworn by His right hand and by the arm of His strength. It is also our duty to believe with truth and certainty that He is one in His essence and glory, without increase or decrease, without conjunction or division, without change or motion. But everything else besides Him increases and decreases; is divisible; becomes new and old; is joined and divided; has a beginning and an end ; is subject to change; decays and is set firm. None of these things, however, apply to our Creator, whose memory is exalted, as it is written: Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And he who desires to prove that there is no other besides Him at all, should investigate the law of singular and plural, of the number and the numbered. It will become evident that the plural is composed of units, as the ancients have taught. Now since $2,3,4, \& c$. come after $I$, it is evident that $I$ is without any doubt prior to any other number. It is also established that the plural contains 1 , and that $I$ is prior to all the others, for after 1 we count the other numbers, and we only say $2,3, \& c$. after we said 1 . Now since the truth of the matter has been established that our Creator, whose name is exalted, is prior to anything that is first, we know that there is none like Him, that He has no second or anything similar. For those misguided people who declare that He has a second cannot be consistent with a perfect mind and say that He is one. Since it has been established that He is prior to anything that is first, it is manifest
that He has no second. In consequence of all the reasons we have mentioned, it is inconceivable that the Creator of all things should have any of the qualities possessed by all other beings. For He is one in truth, and there is no other besides Him, as we have stated above. For anything that possesses a similitude, adjunct, divisibility, changeability, corporeality, and motion must necessarily be subject to increase and decrease, and must have a beginning and an end, and hence is not one at all. From all these proofs we know in truth and principle that our God is one, as it is written: See now that $I$, even $I$, am He, and there is no God with Me; I kill and make alive; I wound and heal; and there is none that can deliver out of My hand. It is also written: Hast thou not known? hast thou not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is He weary, there is no searching of His understanding.'

In this passage the kernel of mediaeval Jewish philosophy is contained, for it is practically on these lines that later Jewish philosophers proved the existence and unity of God. Kaufmann was certainly right in pointing out that Bahya followed Hefes in proving the existence of God from the composition of the four elements. ${ }^{126}$ Here again Hefes meets with Sa'adya who treats of the same topic in the second chapter of al-Amãnāt wal-I'tikāāāt. They both explain the anthropomorphic expressions that occur in the Bible. ${ }^{127}$ The difference in temperament between these two writers is clearly marked. Sa‘adya was always in a polemical vein, and consequently treated the

[^21]subject from all possible points of view, refuting actual and imaginary doctrines. He is never content to expound his own beliefs, but is always at pains to prove the untenability of any other opinion. Hefes, on the other hand, is calm and impassive. Nothing exists for him but his own convictions. His thoughts and ideas are simple and naive. He does not enter into intricate discussion, but gives illustrations from familiar objects. As his own convictions are to him self-evident, there is no need to refute the doctrines of others. Grant his premisses, and his conclusions will follow quite naturally.

Whether Hefes wrote any special treatise on philosophy is unknown. As such a book is nowhere mentioned, the assertion may be hazarded that he incorporated all his philosophical speculations in the Book of Precepts.

Another book by Hefes is alluded to by himself in the Book of Precepts. ${ }^{128}$ This was a treatise on Quantities or Measures (مقادير, i. e. שעורים). But only the intention of composing a book devoted to this subject is recorded there, and it is not known whether he carried out his resolution. It should be observed that the passage in question is slightly corrupt. It is as follows : ושרוח הדה אלמעאני פיטול פנבתצרה ולאן קד עולנא עלי בסט שרח אלמקאדיר אעני אלשעורים פי כתאב אi נפרד לה ה subjects are long; we abridge them, because we have in mind to treat at full length of all the quantities in a book which we shall devote to this subject. The verb עול is ambiguous, as it usually denotes he relied upon. Accordingly it would be reasonable to assume that the book had already been written. Dozy, however, gives also the meaning of prendre résolution, and this suits most admirably the continuation

[^22]. נפר. It is the latter word, which is imperfect, that forces. the conclusion upon us that when Hefes wrote that remark the book on Quantities was not yet committed to writing. Whether it was ever written cannot be stated with certainty: It is nowhere else quoted, and in absence of any corroborative evidence about the existence of such a work, this question must be left undecided.

As to the glossary to the words of תפטיר) פטום הקטרת (אלאלפאט מפיטום הקטורת $)^{129}$ it can be stated with certainty that it never formed a separate work. It is a very brief commentary, and extends over half a page. It was the system of Hefes to give an explanation of the difficult words that occurred in the biblical or rabbinic passages that he quoted. Such 'commentaries' are found in our fragment. ${ }^{130}$ It is to the credit of Steinschneider that he recognized this commentary as an extract from the Book of Precepts. ${ }^{131}$ This conjecture is now indisputably verified.

It is unlikely that Hefes is the author of the glossary to the Halakot Gedolot (אלפאזץ גרולת לחפּץ) which is mentioned in a Genizah fragment containing lists of Hebrew and Arabic books. ${ }^{132}$ We know that Hefes was no admirer of the author of that work. We have the testimony of Ibn Bal'ām and Maimonides that Hefes severely criticized the method of the author of the Halakot Gedolot, and he would have had little reason to help to popularize that work, unless we assume that he wrote the glossary in the early part of his life, while he was still under the influence of that great codifier.

[^23]Two anonymous works on Halakah have been ascribed to Hefes without any justification. Part of a halakic Midrash was published by Dr. J. M. Freimann under the title וחוחהיר, Hefes Alluf being given as the author. ${ }^{133}$ This assumption rests on faulty, though ingenious, combinations. The identity of the book itself cannot be established with certainty, and there is not a particle of evidence to justify any connexion with Heefes. There is accordingly no need to compare that book with the Book of Precepts in order to show the difference of method adopted in this work. Indeed, Freimann himself saw the weakness of his position, and in his preface to the second volume admits that his assumption is full of serious difficulties. ${ }^{134}$ Nevertheless he allowed the name of Hefes to appear as the author. The statement of Freimann that Hefes lived after the author of the Midrash Hashkem ${ }^{135}$ rests on a misunderstanding of the passage from Samuel b. Jam"s הלמות שחיטה. Freimann had this passage in a Hebrew translation which was very vague. Samuel b. Jam"s words do not in the least connect Hefes with the author of that book. He merely gives a certain opinion
 אלוף in, This is the way which Hefes Alluf entered, that is to say, Hefes expressed the same opinion. ${ }^{136}$

The other book is that which is known under the title of ספר המעצעות. Rapoport at first ascribed it to R. Hanan'el. ${ }^{137}$ But having been confronted with a number

[^24]of difficulties, he was obliged to give up that view, and subsequently transferred the authorship to Hefes. ${ }^{138} \mathrm{He}$ even goes to the extent of suggesting that the ספר המקצעוח was part of the Book of Precepts, and dealt with civil law. The name מקצעות is accordingly an allusion to the talmudic passage in which it is stated that he who wishes to be wise should occupy himself with civil law, for there is no branch of the law greater than that. ${ }^{139}$ There is apparently some support for this view in the fact that one of the quotations from the ספר המקצעות actually occurs in the fragment of the Book of Precepts which has been preserved.
 דאע״ג ראין גובין קנם בבבל מנדין ליה ער דמפיים לבע״ר וכן כתוב . The same opinion is expressed by Hefes who gives a more detailed description of the procedure:


 אלזומאן אלחאצֹר פאן תאבא שמעון עוֹ קבול דלך פליחרם לדלך Reuben complained against Simeon, the fudge must compel Reuben to satisfy Simeon. The annount wherewith he is to satisfy him is not fixed as it is in Palestine; but it might be determined by some of the respectable people of the town in accordance with the circumstances of the two litigants. If Simeon refuses to comply with the decision, he is to be excommunicated. ${ }^{140}$ This concurrence of opinion, however, must be regarded as accidental, for a number of authorities are cited who rendered the same decision. In Piskē

[^25]Recanate, Alfasi, R. Hanan'el and ספר המקצעות are quoted, while R. Meir of Rothenburg ascribes this opinion to the Geonim, Alfasi, Natronai, and Hefes. ${ }^{141}$ Rapoport, accordingly, might have ascribed the ספר המקצעות to Natronai. ${ }^{142}$

On the other hand the Sefer Hefes which is frequently quoted by French and German Halakists should be allowed to have Hefes as its author. Although none of the quotations from the Sefer Hefes happens to be preserved in our fragment, and there is thus no evidence of a positive nature for this identification, there is no sufficient ground for rejecting this obvious connexion of Hefes with that book. This Sefer Hefes was in all probability the Book of Precepts which the Halakists who were not familiar with Arabic quoted second hand, and hence the name of the author was unknown to some of them. ${ }^{143}$ There is hardly any likelihood of that book having been translated in its entirety into Hebrew. For in that case its disappearance would have been strange indeed.

Two objections have been raised against the identification of this book with the Book of Precepts, but on careful examination they will be found to have no weight. It has been remarked that the quotations from the Book of
${ }^{141}$ Responsa, ed. Prague, 250. See Rapoport, op. cit., p. 56.
${ }_{142}$ I cannot resist the temptation of putting down a suggestion which occurred to me, and might occur to some one else, though I am perfectly convinced it is utterly unfounded, and that is to consider the ספר המקצעות as a translation of the כחאב אלמקאדיר. The root is sometimes synonymous with קצב, which would be a good equivalent for قلر in some of its significations. But, as in Hebrew, the technical term is שעו ש, this suggestion cannot be seriously considered.
${ }_{143}$ Abraḥam of Lunel, who quotes Hefes in took the passage from Isaac ibn Gayyat. Similarly, in Piske Recanate, 386, it is explicitly stated that the quotation is borrowed from Alfasi. Comp. especially Judah b. Barzillai's quotation discussed above.

Precepts are of a different nature from those of the Sefer Hefes. ${ }^{144}$ This is, however, not borne out by the data at our disposal. It can be safely asserted that all quotations from the Sefer Hefes, with the exception of one or two which will be presently dealt with, may have easily formed part of the Book of Precepts. See especially the passage in Or Zaruai, III, Piskē Baba Kamma, 370, where the exact meaning of that verb. This is the method of Hefes throughout his Book of Precepts.

The other objection is based upon the fact that Hefes is supposed to be quoted in the Sefer Hefes. R. Moses of Coucy, in his Sefer Mişzot Gadol, ${ }^{145}$ says : ובספר חפּ כתוב שכך היה נוהג מר חפּ נאון שמביאין שתים וג׳ כתובות מקרובותיה ונותנין כפחות' שבהן. If Hefes was the author of the Sefer Hefes, it is asked, how is it possible that he should mention his name in this manner? Rapoport, who anticipated this objection, suggests an ingenious, though hardly convincing, solution. Hefes, he says, was blind, and was therefore unable to write. His pupils, accordingly, wrote down whatever he dictated to them, and subsequently added all the customs their teacher observed. As a mark of respect they called the book after their teacher, and dignified him with the title Gaon. ${ }^{146}$ The explanation, however, has failed to carry conviction, and scholars are still undecided. But a careful examination of the passage in Sefer Miswot Gadol will not only do away with the objection, but will enable us to use it as proof that Hefes was the author of the Sefer Hefcs. That R. Moses of Coucy does not quote the passage verbatim is evident from the fact that

[^26]he does not state under what circumstances the marriage documents are to be brought. He only gives the mode of procedure, but does not say when this is to be done. Of course the circumstances are fully explained in the Sefer Miswot Gadol, and hence the reader sees to what it refers. Accordingly the quotation from the Sefer Hefes is not in oratio recta, but in oratio obliqua, and the original words were וכן המנהג. R. Moses of Coucy, wishing to avoid ambiguity, stated whose custom it was. For if he said it might have been taken to mean that he himself was accustomed to do so. This hypothesis is not without foundation. For this practice in the case of a widow or divorced woman who lost her marriage document is given at full length by R. Meir of Rothenburg in the name of the Sefer Hefes, and is as follows: כתב בעל החפץ אשה שאבדה כתיבתה ונתאלמנה או נחגרשה גובה אפּי תוּ תוספת ומביאג' ב' או ג׳ 147.כתובות של קרובותיה ונותני' לה כפחוחה מחן ובשבועה ובן המנהג Here we have the same passage from the same book in oratio recta, but instead of the words כך היה נוהג מר חפצץ גאון, we simply have וכן המנהג. That the last two words were not added by R. Meir of Rothenburg ${ }^{148}$ is evident from the omission of the sentence כך היה נוהג מר חפץ גאון. It thus becomes quite clear that R. Moses of Coucy, who seems to have been well informed, knew that Hefes was the author of the Sefer Hefes, otherwise he could not have amplified the words וכן המנהג in the manner he did.

Further support, though less conclusive, for this view is to be derived from the curious fact that a number of

[^27]Halakists of the thirteenth century ascribed this book to R. Hanan'el. ${ }^{149}$ Rapoport conclusively demonstrated that a number of decisions quoted from the Sefer Hefes are opposed to those found in R. Hanan'el's authenticated works. It was this consideration that led Rapoport to accept the suggestion of Reifmann, anticipated by Fürst, that Hefes was the author of that book. ${ }^{150}$ Now this confusion of authors can only be accounted for if the real author of that book had the initials $\pi$ " 7 , which were intended to stand for familiar with Arabic this name was unknown, and they therefore took these letters to stand for 4 i. Had not these letters been the initials of the real author, the confusion could hardly have arisen.

We thus have three arguments in favour of the authorship of Hefes: ( I ) The obvious connexion of the names; (2) the quotation in Sefer Miswot Gadol and Responsa of R. Meir of Rothenburg ; (3) the wrong ascription to R. Hanan'el. On the other hand, no evidence whatsoever has been hitherto adduced against his authorship.

There are, however, some quotations from the Sefer Hefes which, to my mind, could scarcely have formed part of the Book of Precepts. Thus from the Or Zarua it seems that the Sefer Hefes contained Responsa of Nattronai and decisions of Paltoi and the Academies. ${ }^{151}$ Now I have often had the occasion to remark that Hefes never quotes post-talmudic authorities. Morcover, in some cases this work is called ספר חפת , and in others ספר החפטי. The latter occurs in the passage where Paltoi is quoted. I therefore

[^28]venture to suggest that there were two books, one called ספר חפטץ, and the other ספר החפּי. The former was the Book of Precepts, and meant the Book by Hefes, while the latter was a collection of gaonic responsa and decisions, and was probably vocalized ספר החָחֵּ , the allusion being to Ps. 34. 13. Later writers confounded these two books, and the distinction was lost sight of. We consequently find extracts from the Book of Precepts headed 10 ,בספר החפק, while a Responsum is ascribed to the

## III

## The Book of Precepts

It is fairly certain that Hefes b. Yaṣliaḥ's Book of Precepts was the first attempt to codify the talmudic laws in Arabic. Indeed it may claim priority in giving an exhaustive, though brief, account of all ordinances in a logical order in any language. He went beyond his predecessors by collecting all the precepts, and arranging them into groups. ${ }^{164}$ Instead of arranging positive precepts in one group and negative ones in another, as is done by practically all writers, including Maimonides, he incorporates all precepts, positive and negative, belonging to one category, in one book (פֻy). He then divides them into two or more sections according to their subject-matter.
${ }^{152}$ Or Zarua', Baba kamma 370. ${ }^{153}$ Ibid., a8r.
164 Rapoport (Kebusat Heakamim, p. 58) states that Hefes arranged the precepts without any order or logical division, but divided them into chapters in accordance with the punishments. That this is incorrect is easily seen from the preserved fragment as well as from the two precepts quoted by Judah b. Barzillai. The passage in Maimonides's Sefer ha-Miswot, p. 55, upon which Rapoport bases his assertion, does not in the least warrant such a conclusion, as will be seen below.

These sections are in their turn subdivided into positive and negative precepts. Where necessary, he assigns different classes to precepts that are obligatory throughout all ages and countries, and to those that are only incumbent during the existence of the Temple, or only in Palestine. It was a monumental work, a code in the real sense of the word, and contained a good deal of material which from the strict point of view of the codifier might have been considered irrelevant. But as a theologian Hefes had to assign reasons for every precept. What other writers did in various treatises, he attempted to incorporate in one book. Our fragment, which consists of sixty-three closely written pages, comprises fifty complete precepts and parts of two others, that is to say, about fifty-one precepts. Although they greatly vary in extent, it will be readily granted that we have here a fair sample of the average length of a precept. We are thus justified in assuming that these sixty-three pages represent a little less than a twelfth part of the book, minus the introduction, so that the enumeration and discussion of the precepts occupied approximately eight hundred pages. Add to this the introduction, which must have been rather lengthy, ${ }^{155}$ and it is evident that the entire book contained something like a thousand pages.

As we do not possess Hefeṣ's introduction (oدخل) to this book we cannot state with certainty the reasons that induced him to compose the Book of Precepts. It is, however, easy to see that his purpose was mainly halakic. Not being satisfied with the treatment of the subject in the Halakot Gedolot, which is incomplete, he determined to codify the ordinances in a more convenient manner.

Furthermore, Arabic at that time practically supplanted Aramaic as the vernacular among the bulk of the Jews, and this book supplied a much-felt need. It could be used by the layman who did not care to enter into the minute discussions of the Talmud, which was written in a dialect that few understood in those days; while even the profound talmudic scholar might profit by it, as it contained all the sources upon which the decisions were based. Zunz hesitatingly suggests that it may have been directed against Karaitic works of the same title that were written at that time. ${ }^{156}$ But the absence of any polemical allusion militates against this view. There is only one place where Hefes refutes the opinion of another scholar. This is in connexion with the age when a girl attains her majority. ${ }^{157}$ But as the dispute turns on the interpretation of the statement of Samuel אין בין נערות לכנרות אלא ששה חרשים בלבד, it is obvious that the scholar whose view Hefes refuted was a Rabbanite.

As to the structure of the Book of Precepts we know that it had a lengthy introduction (مدخل) which, apart from defining the author's system and method, gave a survey of the principles underlying the biblical and talmudic ordinances. Hefes states ${ }^{158}$ that in the introduction he explained and discussed all cases where option was allowed. It was in that part of the work that his strictures on the author of the Halakot Gedolot were expressed. Although neither Ibn Bal'ām ${ }^{159}$ nor Maimonides, ${ }^{160}$ from whom we know that Hefes criticized the method of the Halakot Gedolot,

[^29]states in what part it occurred, it is legitimate to assume that it found place in the introduction. For it is in the introduction to his Sefer ha-Miswot that Maimonides criticizes his predecessors.

It is impossible to say exactly how many parts the book consisted of; but there were at least thirty-six of them, for the thirty-sixth part is quoted by Hefes himself. ${ }^{161}$ In his treatment of individual precepts he is quite methodical, though monotonous. He practically uses the same formula in every case. Positive precepts are introduced by תוגב or תאמר, while negative ones invariably begin with תנהי, all of which verbs are either used impersonally or have שריעה a as their subject. In a comparatively few words a résumé of the biblical law is given. He then goes on to state the ramifications and amplifications added by the Rabbis. He always quotes the passage upon which his decisions are based, first giving the pentateuchal verses and then the rabbinic passages. In this respect he radically differs from Maimonides who does not reveal his sources.

The entire range of tannaitic and amoraic literature is at the command of Hefes, and he makes ample use of both Talmudim and of all halakic Midrashim. He refers to the Tosefta, Sifra, Sifre, Sifre Zuṭā, and to both Meikiltas, all of which seem to be of equal authority to him. A curious instance may be given here. The Mishnah in Kelim ${ }^{162}$ records a controversy between the schools of Hillel and Shammai concerning the defilement of bands used for wrapping up scrolls. Shammai's school maintain that such bands are subject to ritual defilement, no matter whether they are embroidered or not, whereas Hillel's school are of opinion that only those that are not embroidered are ${ }^{101}$ See text, fol. $12 \mathrm{a}, 1.15 . \quad 202$ 28. 4.
susceptible to uncleanness. Rabban Gamaliel adds his opinion that in both cases the bands cannot be defiled. The Mishnah gives no decision on this matter, but the Tosefta explicitly states that the matter is to be decided in accordance with the opinion of Rabban Gamaliel. ${ }^{163}$ Maimonides in his commentary on the Mishnah, ${ }^{164}$ and in his Code, ${ }^{165}$ disregarding or overlooking the Tosefta, rejects Rabban Gamaliel's view, and adopts that of Hillel's school, as is usually the case when the Hillelites and Shammaites disagree on a point of law. Hefes, however, decides in accordance with the opinion of Rabban Gamaliel, and quotes the passage from the Tosefta (without indicating the source, as is his custom) as his authority.

With the scanty material at our disposal it is impossible to attempt a reconstruction of this work. Nevertheless from the quotation found in the works of other writers, and from the numerous allusions in the preserved fragment, we are able to glean a few details which give us some idea of the nature and contents of the other parts. The introduction has already been referred to above. The first book contained ethical precepts, as may be seen from the first two precepts quoted by Judah b. Barzillai. The numerous references to this book show that it was of considerable length. In it Hefes had the opportunity of giving utterance to his philosophical and theological speculations. This book also dealt with the relation of God to man, and hence some of the ordinances appertaining to firstfruits and heave-offerings were described there. ${ }^{166}$ For the same reason the ethical side of vows was discussed in that book, and a principle was laid down whereby to know

[^30]what kind of vows may be made nowadays, and which are forbidden. ${ }^{167}$ It also pointed out that the judges are obliged to urge a man to fulfil his vows, ${ }^{168}$ and that the vow is to be carried out during the time set for it ; if no time was set, he must carry it out at the earliest opportunity. ${ }^{169}$ Maimonides, too, preserved a short sentence which is supposed to belong to the first book. It is as
 . Out of them are thirty-two cases concerning which He informed us that He who is blessed and exalted will supervise their committal, not we; all of them are explicitly stated. ${ }^{170}$ Maimonides who explains this passage says that the thirty-two cases are twenty-three persons who are punished with being cut off (כרת), and nine who are put to death by God. We thus know that this book treated of certain transgressions and their punishments. It should, however, be observed that Maimonides does not mention Hefes by name in this passage. It is the plausible

ואלנדור אלחי יצח פעלהא פי הדא אלזמאן ומא לא יצח פעלהא 107 (ibid,, 1. 19). פער דברנא עיונהא פי אלפצל אלאול

168 See text, fol. 20 b, l. 4. 169 Ibid., fol. 21 b, 1.20.
170 Sefer ha-Miswot, ed. Bloch, p. 55. My translation of the last word is against the Hebrew rendering of Ibn Tibbon, who translates מטצׁׂ by , נערבים, guaranteed. Although that word happens to have that signification, it is more than doubtful whether it suits the context. Moreover, Maimonides
 יכרית זה וימית זה , that He who is exalted explicitly stated that He would cut off one and put the other to death. Here again Ibn Tibbon has עמן for ערב But where is the guarantee expressed? or what need is there for a guarantee? What Hefes said is that some punishments are to be administered by God Himself, and this would naturally be in cases where the Bible states or some other word. Now ضهن means be placed, deposited, and hence also contained (in the fifth conjugation, which has a passive meaning). The signification he stated is a simple development of he made it contain (as the contents of a book).
conjecture of Rapoport; ${ }^{171}$ but it has no independent corroboration, except that in the preserved fragment Hefes. enumerates twenty actions for which, according to tradition, God, not man, administers punishment. ${ }^{172}$ Then even if we grant that Hefes is meant by צאחב כתאב אלשראואיע, it is not certain whether the above quotation is from the first book. Maimonides uses the expression פי אוֹל פצל which is not elegant Arabic for the first book, and ought to be אלפצל אלאול awwal nauba $=$ 'the first time', instead of annauba al- $\bar{u} l \bar{a}$, or better still, al-marra al-ülă. Is it not possible that Maimonides merely meant at the beginning of a book, as if he would have said בנר It is true that Ibn Tibbon who rendered it by בשער הראשון took the phrase in its colloquial sense; but then it is quite possible that the translator misunderstood the author.

To the second book we have one allusion by Hefes himself. From it we learn that that book dealt with the acquisition of slaves and all the laws appertaining. thereto. ${ }^{174}$

The third book, part of which is preserved, dealt with the laws of damages, and contained four sections. Our fragment begins with the middle of precept 8 , section 3
${ }^{171}$ Ḳebusat Hakamim, p. $5^{8}$.
ותצמן אלנקל באן ذ פעלא לם חרברהא אלשריעה עקאב פּאעלדה 172 (fol. 4a, 1. 2r).
${ }_{173}$ The same usage is found in Hefes (fol. 8a, l. r6), פי אול אלפצל אלך, at the beginning of the second book.

קר שרחנא הדה אלישריעה שרחה שאפמיא פי טי שרחנא כי תקנח 174 עבר עذ פי אול אלפצל אלֹ נםתגני ע; דכר שׂי מנה חהנא explained this precept (concerninga man sold into slavery for theft, Exod. 22. 2) satisfactorily in the midst of my explaining the law about the acquisiton of a Hebrew slave, at the beginning of the second book; I have thus no need to mention anything here (loc. cit.).
of this book. Further on a detailed discussion of the precepts that are preserved in this fragment will be given. For the present I only wish to remark that it seems to me that precepts $3^{-8}$ and 10 , II of section 4 of this book do not belong here. All the other precepts deal with damages, while those just mentioned treat of sacrifices. Considering the numerous errors that crept into our copy such a supposition is not precluded. ${ }^{175}$ Of course the reverse may just as well be the case, that is to say, it is possible that the precepts dealing with damages are misplaced here, while those treating of sacrifices are in their place. This alternative suggestion would find support in the fact that the immediately following book also deals with sacrifices.

The fourth book treats of free-will offerings, vows, consecrations, and a few other priestly laws. It contains thirty-six precepts, which are divided into three sections according to their subjects.

The fifth book is devoted to special kinds of ritual defilement resulting from coming into contact with dead bodies or creeping things. As the ramifications of these precepts are extremely vast, while only a few verses are devoted to them in the Pentateuch, each precept extends over considerable length. Fourteen pages are taken up by the first two precepts and a portion of the third.

There are two references by Hefes to the sixth book, and from them we learn that it dealt with the tithes of corn, \&c., ${ }^{176}$ and the various kinds of blood. ${ }^{177}$ It is very

175 See, especially, text, fol. 8 a, l. II.
176 אלמעישרות מנדכרהא פי אלפצל אלו (fol. 13a, 1. 18).
וסנדכר צנוף אלדמא פי שׁריעה ובל דם לא תאכלו פי אלפצל 177 אלתאלי להדא אלפצל אן שא אללה of blood in the precept 'ye shall eat no blood' in the book which follows this one,
likely that its main subject was things that are permitted to be eaten and those that are prohibited. Tithes and blood would naturally be included under these headings.

The tenth book dealt with various kinds of blemishes found in animals, according to an allusion to it by Hefes. ${ }^{178}$

The fourteenth book is once referred to, and we learn that its theme was the firstlings of animals. ${ }^{179}$

From the reference to the second precept of the nineteenth book it seems likely that that book dealt with various kinds of defilement. Hefes quotes a passage from tractate Nazir dealing with certain causes of defilement, and he then remarks: I shall explain this passage in the second precept of the nineteenth book. ${ }^{180}$

The thirty-sixth book was similar to the tenth, and treated of blemishes that are found in human beings. According to the allusion to it this book was specially devoted to the elucidation of all the terms used for the various kinds of blemishes. ${ }^{181}$

It will thus be seen that Hefes arranged the precepts in a logical order, but tried to follow the Bible as closely as possible. The ethical precepts take precedence of all others, for they are the mainstay of religion. These ordinances disposed of, the author at once takes up the laws in Exodus, which are followed by those of Leviticus. Keeping the logical arrangement in mind, he is obliged
please God (fol. $26 \mathrm{~b}, \mathrm{l} .7$ ). As this remark occurs in the fifth book it obviously refers to the sixth.

וסנסתופי שרח דלך ואשבאהה פי אלפצל אלעאשר $178 . I$ shall complete the explanation of this subject (of blemishes) and similar ones in the tenth book (fol. 12 a, l. 2r).
(fol. із a, 1. 19).

${ }^{181}$ See text, fol. 12 a, l. 14 .
to deviate now and again from the biblical order. This is naturally unavoidable, as precepts of the same character are found scattered in two or more books of the Pentateuch. Thus the cardinal precepts of the fourth book of Hefeș's work occur in Leviticus, for it is in that book that free-will offerings are first mentioned; but there are a few kinds of these offerings that are to be found in Numbers. Similarly in the case of vows. The laws appertaining to a Nazarite are to be included in this category, but they occur in the sixth chapter of Numbers, while other ordinances about vows occur in the thirtieth chapter of that book, and some are in Leviticus.

## IV

## The Preserved Fragment compared with Maimonides

While giving a résume of the precepts that are preserved in this manuscript, I find it instructive to compare them with those enumerated by Maimonides in his Sefer haMiswot. In his younger days Maimonides regarded Hefes as a reliable authority, and followed him in various explanations of the Mishnah, though he seldom mentions his name. It is only in two places that Maimonides declares his indebtedness to Hefes, and in both cases he throws the responsibility of his errors upon the latter. When asked by his pupils about certain statements that occur in his Yad ha-Hazakah and do not harmonize with his commentary, he replies that the explanations found in his Code are the correct ones, whereas the others are due to the influence of Hefes. ${ }^{182}$ This, at all events, is sufficient ground for the assumption that Maimonides readily borrowed explanations from the latter.

Book 3, section 3, precept 8 . Only the end of this precept is preserved. We are in the midst of a lengthy quotation

[^31]from Tosefta Shebu'ot 1,8 , dealing with the case of a man who entered the Sanctuary while ritually unclean, without being aware of it. As the following precepts show, this precept must have dealt with civil matters, and it is hard to see for what purpose such a quotation was introduced. It is, however, possible that this discussion was a mere digression. But I suspect that this section is disarranged, since in any case we have ordinances appertaining to damages and sacrifices in one and the same section. ${ }^{183}$

Ibidem, precept 9. He who kindled a fire which went forth and consumed his neighbour's crop or anything lying in the field should pay full damages. If the conflagration was caused by the wind, he who kindled the fire is free. It matters not whether he kindled the fire intentionally or not. If the fire crossed a river or pond which is eight cubits wide, or a public road which is sixteen cubits wide, he is not obliged to pay damages. If a man kindled a fire in his own yard and the flame or sparks flew over and consumed something in his neighbour's yard, it is necessary to investigate and see whether the fire as intended by him who kindled it was sufficiently strong to go over to the neighbour's yard or not. In the former case he is to pay for the damages, but not in the latter. As to the distance a fire is apt to cross while the wind blows, Tosefta Baba kamma 6,22 is quoted. If while consuming a barn the fire also destroyed something which is customarily placed there, he who kindled it is obliged to pay for it.

This corresponds to Maimonides, positive precept 24I, where three lines are devoted to it, reference being made to Baba kamma.

Ibidem, section $4 a$, precept I . If an ox which is not in ${ }^{183}$ See above, chapter III.
the habit of goring gores a man to death, the ox shall be stoned, and its flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be free. Thrusting, biting, crushing, and kicking are included in the category of goring. Beasts of prey, or otherwise, and birds are to be treated like an ox. If the owner of the ox sold or consecrated it, before it was put on trial, the action is valid ; after that, the action is not valid. It is unfit for a sacrifice ; it must therefore be sold, and the price thereof is to be used for repairing the Temple. If the ox was trained to gore, it is not to be killed, and is fit for a sacrifice. It is prohibited to derive any benefit from the body of an ox that was stoned.

Maimonides divides this precept into two: positive precept 237, merely stating that we are commanded to adjudicate the case of a goring ox, and negative precept 188 , dealing with the prohibition of eating the flesh of a stoned ox. Hefes regards these two as one precept, because they are the consequences of one deed.

Ibidem, precept 2. If the ox was in the habit of goring, the owner having been warned to guard it, and it killed a man, the ox is to be stoned, and the owner is worthy of death at the hands of God. The owner should also pay ransom, which should be fixed by arbitration. An ox put in this category is one which gored on three consecutive days. The owner must be warned in the presence of the judges. In case the ox is unmanageable, it must be slaughtered. The court is to compel the owner of the ox to satisfy his litigant. Tradition tells us that there are twenty crimes whose punishment, which is not mentioned in Scripture, is to be meted out by God. The different laws, depending upon the ownership of the place where the accident of goring took place, are minutely described in the
name of R. Simeon (Tosefta Baba kamma 1,6 ). The proof that these two precepts do not apply to our times is to be found in Sanhedrin 2 a, Shabbat 15 a, and Berakot 58 a.

Maimonides does not count this precept separately. He obviously includes it in the preceding, not differentiating between tam and muiad. He no doubt rejects this as a separate precept in accordance with principle 7 which he laid down in his introduction to his Sefer ha-Miswot. ${ }^{184}$ The key-note of that principle is that the developments and ramifications of a precept must not be counted separately. ${ }^{185}$ He goes on to explain at length that the various cases under one heading must not be mistaken for precepts, even if the Pentateuch enumerates them separately.

Ibidem, precept 3. If the congregation of Israel erred unwittingly, and the thing was hidden from the eyes of the assembly; when their sin becomes known unto them, they are to offer a young bullock for a sin-offering and bring it before the tent of meeting. The rites are to be carried out in accordance with Lev. 4. 13-2I. By the words the congregation of Israel the judges of the first rank are meant. The words and the thing was hidden imply that part of a law, not the entire law, was broken. The transgression must be such that, if committed wittingly, the transgressor would be cut off from his people, that is to say, his punishment would be כרת.

This corresponds to Maimonides, positive precept 68, where reference is made to Horayot and Zebahim.

Ibidem, precept 4. If a king sinned, and did unwittingly a forbidden thing; when his sin becomes known unto him, he shall bring a goat, a male without blemish. The rites

[^32]are to be carried out in accordance with Lev. 4. 22-6. It is necessary that he himself should become aware of his $\sin$. This sacrifice is specially prescribed for a king. If he transgressed while being king, and was deposed in the meantime, before he brought the sacrifice, he is to bring it afterwards, as though he were still king.

Maimonides does not count this precept separately, and he obviously includes it in the following. Here again, as in the case of precept $3,4 \mathrm{a}, 2$, principle 7 would bar this precept from being reckoned separately.

Ibidem, precept 5. If a layman transgresses unwittingly, and subsequently becomes aware of his transgression, he should bring for his oblation a goat, a female without blemish. The rites are to be performed in accordance with Lev. 4. 27-35. This ordinance applies also to a member of the court of justice who acted on his own decision. If, however, he acted on the decision of the court, he is not obliged to bring the sacrifice. The transgressor is to bring the sacrifice only in the case when he committed the deed alone ; but if the deed was committed by more than one person, there is no need to bring an offering.

This corresponds to Maimonides, positive precept 69, where reference is made to Horayot, Keritot, Shabbat, Shebu'ot, and Zebahim.

Ibidem, precept 6. 'A man who commits a sin without knowing it, must bring a ram without blemish for a trespassoffering. The rites are to be performed in accordance with Lev. 5. 17-19. Tradition tells us that this sacrifice applies to a man in whose presence were two kinds of food, one of which was forbidden: he ate one kind and knows not which it was; or to a man in a similar case of doubt. If he subsequently realized that he had trans-
gressed, he should bring a trespass-offering; but if he is still in doubt, he brings a suspended trespass-offering. If, however, after bringing a suspended trespass-offering (before it was slaughtered) he realized that he transgressed, or became sure that he did not transgress, it is necessary to delay the slaughtering of the animal. It must be allowed to graze until it contracts a blemish, so that it might be sold, and for the price thereof another animal be bought and sacrificed as a free-will offering.

This corresponds to Maimonides, positive precept 70 , where the case is explained as by Hefes and reference is made to Keritot.

Ibidem, precept 7. If the congregation of Israel erred by worshipping idols, they should bring a young bullock for a burnt-offering and a he-goat for a sin-offering. The rites are to be performed in accordance with Num. I5. 22-6. This precept, like precept 3 of this section, applies to the judges. The proof that this transgression is in connexion with idolatry is to be found in Sifre, p. 3 I b, (ed. Friedmann).

Maimonides does not count this precept separately, according to principle $7,{ }^{186}$ and he obviously includes it in 68.

Ibidem, precept 8. One person who sins unwittingly by worshipping idols should bring a she-goat, a year old, for a sin-offering. The rites are to be performed in accordance with Num. ${ }^{15}$. 27-8. The proof that this transgression is in connexion with idolatry is to be found in Sifre, p. 32 b.

This precept, too, is not counted separately by Maimonides, according to principle $7,{ }^{187}$ and he includes it in 69 .

Ibidem, precept 9. A man who stole something, and is

[^33]unable to restore the stolen property and its double, or the value thereof, to its owner, shall be sold for his theft.

Maimonides does not count this precept separately, according to principle $7,{ }^{188}$ and he obviously includes it in positive precept 239 , which deals with theft.

Book 3, section 4 b, precepts I and 2. He who is commanded to bring a tenth of an ephah of fine flour in connexion with certain sacrifices is forbidden to pour oil or put frankincense upon it. The prohibition against pouring oil is one precept, and the prohibition against putting frankincense is another. Tradition tells us that this prohibition is only against that part which is to be offered up, but the priest may pour oil or put frankincense upon the remainder. If he put frankincense on the part that is to be offered up, he may remove it. This naturally does not apply to oil, which cannot be removed.

Maimonides, too, counts these two precepts separately. They correspond to negative precepts 102, 103, where Menahot 59 b is quoted in order to prove that these two precepts are to be reckoned separately. The reason why Hefes treats of these two precepts in one paragraph is because they are derived from one verse.

Book 4 deals with sacrifices which are offered freely ; it is explained that it is forbidden for a man who is not of the seed of Aaron to offer up sacrifices upon the altar; it further treats of vows, consecration of property, estimation of lives, and similar subjects. It contains thirty-six precepts, which are divided into three sections. The first section treats of animal sacrifices, and does not apply to our times. This section is subdivided into two subsections: one containing ten positive precepts, and the other com-

[^34]prising eight negative precepts. The second section contains seven precepts dealing with meal-offerings, and is also inapplicable to our times. It is subdivided into two subsections: one containing five positive precepts, and the other comprising two negative precepts. The third section consists of eleven precepts concerning the consecration of property and the estimation of lives, and is subdivided into two subsections: one containing eight precepts, five positive and two negative, which do not apply to our times, and the other comprising three positive precepts which are obligatory throughout all ages.

Book 4, section I $a$, precept 1 . He who freely offers a burnt-offering of the herd is commanded to bring a male without blemish. The rites are to be performed in accordance with Lev. r. 3-9. He has to be present while the animal is offered up. The slaughtering may be performed by anybody, including women and slaves, provided they are ritually clean. The offering up, however, must be done by priests. Details of the procedure are given in accordance with tractate Tamid.

This corresponds to Maimonides, positive precept 63 , where the whole subject is disposed of in a few lines.

Ibidem, precept 2. He who freely offers a burnt-offering of the flock is commanded to bring a male without blemish. The rites are to be performed in accordance with Lev. i. 10-13.

Maimonides, according to principle $7,{ }^{189}$ does not count this and the following precepts separately, but includes them in the preceding precept.

Ibidem, precept 3. He who freely offers a burnt-offering of birds is commanded to bring turtle-doves or young ${ }^{189}$ See above, notes 184,185 , and the page to which they refer.
pigeons. The rites are to be performed in accordance with Lev. I. 14-17. Turtle-doves are fit for this oblation only when they become yellow, while young pigeons cease to be fit as soon as they become yellow. The priest must sever the head from the body in the manner described in Tosefta Korbanot 7. 4.

Ibidem, precept 4. We are commanded to bring our burnt-offerings, sacrifices, tithes, heave-offerings, vows, free-will-offerings, and the firstlings of our herd and flock unto the special place.

Maimonides counts this section of the Bible as three positive precepts ( $83,84,85$ ) and one negative (89). Positive precept 83 of Maimonides is slightly different, but, as he derives it from the same verse, this precept of Hefes may be regarded as covering it entirely.

Ibidem, precept 5. He who brings a peace-offering must bring the fat with the breast upon his hand that it may be waved before the Lord. The rites are to be performed in accordance with Lev. 7. 30, 31. The waving must be done towards all directions.

Maimonides does not count this separately, according to principle $12,,^{190}$ and he obviously includes it in positive precept 66.

Ibidem, precept 6. It is commanded that the various kinds of fat of a peace-offering of the flock should be offered upon the altar. The rites are to be performed in accordance with Lev. 3. 9-II. If one who brought a peace-offering thought that it was a firstling or tithe, this thought disqualifies the sacrifice. But if while slaughtering a firstling

190 This principle says that the parts of a ceremony in connexion with
 (ed. Bloch, pp. 47-50).
or tithe he intended it to be a peace-offering, the sacrifice is not thereby disqualified.

This precept, too, is included by Maimonides in positive precept 66. It is not counted separately, in accordance with principle $12 .{ }^{191}$

Ibidem, precept 7. It is commanded that we bring fine flour, wine, and oil when we offer lambs, rams, or young bullocks as burnt-offerings, or sacrifices to accomplish a vow, or free-will offerings. The libation is not necessary for all sacrifices, but only for some of them.

This precept is also omitted by Maimonides, in accordance with principle 12. ${ }^{192}$

Ibidem, precept 8. If the animal brought as an oblation has a blemish, it can only be brought as a gift, but must not be offered for a vow. The various terms mentioned in Lev. 22. 23 are explained in accordance with Bekorot 40 a. Such an animal must be sold, and the price thereof used for repairing the Temple.

Maimonides does not count this as a precept, because that verse in Leviticus really prohibits the offering of animals with blemishes. The permission to use it for a free-will offering cannot be regarded as a separate precept according to principle $7 .{ }^{193}$

Ibidem, precept 9. A free-will offering and an oblation brought in fulfilment of a vow must be eaten on the day when it was sacrificed and on the morrow.

Maimonides does not count this separately, according to principle $7 .{ }^{193}$

Ibidem, precept 10. He who brings a thank-offering is

[^35]commanded to bring unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil of fine flour soaked, and cakes of leavened bread. He must bring ten pieces of each kind, all of which amount to forty. The quantity of oil is half a log.

Maimonides omits this precept according to principle 12. ${ }^{194}$

Book 4, section 1 b, precept I. He who sacrifices a thank-offering must not leave the flesh thereof until the morning of the third day, but he must eat on the day when it was sacrificed and on the night of the second day. Tradition tells us that he must not eat of this sacrifice after midnight of the second day in order to avoid a transgression.

This corresponds to Maimonides, negative precept I3I, which is of a much wider scope.

Ibidem, precept 2. It is prohibited to sacrifice an animal that is blind or has any other blemish mentioned in Lev. 22. 22. The various blemishes are described and explained in accordance with Bekorot 4 I a, $43 \mathrm{a}, 44 \mathrm{a}$.

Maimonides has three negative precepts about sacrificing an animal with a blemish: 92 forbids the slaughtering; 93 forbids the sprinkling of the blood; 94 forbids the burning of the limbs. He derives these precepts from Lev. 22. 22-24 as explained in Sifra.

Ibidem, precepts 3 and 4. It is forbidden to offer up an animal that is castrated or has any other blemish mentioned in Lev. 22.24. These blemishes are explained in accordance with Bekorot 39 b, Tosefta Yebamot 10. 5, and Sifra. It is forbidden to castrate a human being or an animal. Tosefta Makkot 4.6 is quoted to explain all cases.

Maimonides omits precept 3 according to principle $7,{ }^{195}$ and obviously includes it in the preceding. Precept 4 corresponds to Maimonides, negative precept 36 I .

The reason why Hefes groups these two precepts together in one paragraph is because they are both derived from one verse.

Ibidem, precept 5 and 6. It is forbidden to bring for an oblation the hire of a harlot and the wages of a dog. The explanation of hire and ruages is given in accordance with Temurah 29 a. If two partners had a certain number of cattle and one dog, and they divided them into two parts equal in the number of the heads, the part without the dog is forbidden, for one of them corresponds to the dog in the other part, and is hence the exchange of a dog. But the share containing the dog is not forbidden. The offspring of the hire of a harlot or the wages of a dog is qualified for a sacrifice.

Maimonides, quite inconsistently, reckons these two cases as one precept (negative precept ioo).

These two precepts are again grouped by Hefes in one paragraph, because they are derived from one verse.

Ibidem, precept 7. It is forbidden to exchange an animal which has been prepared for a sacrifice for another. If such a thing took place, both animals are holy unto the Lord. If the offspring or exchange was exchanged, the other animal does not become holy thereby. Under no circumstances must the animal be exchanged, even if the first animal had a blemish, while the second was sound. He must not exchange one animal for a hundred animals and vice versa. Even if the exchange was done unintentionally, the other animal becomes holy.

[^36]This corresponds to Maimonides, negative precept 106 where reference is made to Temurah.

Ibidem, precept 8. It is forbidden that we should eat outside the special place the tithes of grain, of new wine, or of oil, or the firstlings of the flock or the herd, or vows, or free-will offerings, or heave-offerings. Tithes will be explained in the sixth book, firstlings in the fourteenth book; vows of all description were dealt with in the first book, and will be further treated of in this book.

Maimonides counts this as eight separate negative precepts (14I, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149), thus reckoning each case separately. It is quite impossible to assume that Hefes enumerated these cases separately in the other books to which he refers, for no trace of them is found in the present book where vows are dealt with.

Book 4, section 2 a, precept 1 . He who brings an oblation of a meal-offering of fine flour is commanded to pour oil upon it and put frankincense thereon. The rites are to be performed in accordance with Lev. 2. 1, 2. The flour must not weigh less than seven hundred and twenty drachmae, and the oil not less than one hundred drachmae. There are ten kinds of meal-offerings from which a handful is to be taken, and all of them are enumerated in Menaḥot 72 b . The measure of a handful (kemisah) is the width of three fingers, that is to say, the hand without the thumb and pointer.

This corresponds to Maimonides, positive precept 67 , which is of a more general character. Reference is there made to Menaḥot.

Ibidem, precept 2. He who brings an oblation of a meal-offering baked in the oven is commanded to bring unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or un-
leavened wafers anointed with oil. He has the choice of bringing either cakes or wafers. The oil is to be smeared in the shape of a semi-circle.

Maimonides does not count this and the following two precepts separately, according to principle $7 .{ }^{196} \mathrm{He}$ includes them in the preceding precept.

Ibidem, precept 3. He who brings an oblation of a mealoffering of the baking-pan is commanded to bring it of fine flour, unleavened, mingled with oil; he should part it in pieces, and pour oil thereon. The word מחבת is explained in accordance with Menahot 63 a and Sifra. Each piece must be of the size of an olive.

Ibidem, precept 4. He who brings an oblation of a mealoffering of the frying-pan is commanded to make it of fine flour and oil. The word מרחשת is explained in accordance with Menaḥot 63 a.

Ibidem, precept 5. It is obligatory to salt sacrifices. Only the part which is actually offered up should be salted, not the entire sacrifice. Thick salt is to be used, so that it should not dissolve quickly.

Maimonides makes two precepts out of this one: positive precept 62, which corresponds to this, and negative precept 99, which is a prohibition against offering up a sacrifice without salt. He refers to Menaḥot and Zebahim.

Book 4, section $2 b$, precept 1. It is forbidden to burn leaven or honey as an offering. By honey is meant dates. If the slightest quantity of honey or leaven was mingled with anything that is to be offered up, that part becomes disqualified, according to Sifra.

This corresponds to Maimonides, negative precept 98,

[^37]where a reason is given why honey and leaven are not counted separately.

Ibidem, precept 2. It is prohibited that one who is not of the seed of Aaron should associate with priests in matters wherein they are considered superior to all other men.

This corresponds to Maimonides, negative precept 74.
Book 4, section $3 A a$, precept I. A man who vows his person unto the Lord should give as his value in accordance with Lev. 27. 2-7. If he is poor, he should pay as much as he can afford. There is a difference between making a vow and promising a value. Thus if a man says: 'I vow the price of my hand', the judge should estimate the excess in value of a slave who has a hand over one who lacks a hand. But if he says: 'I promise to give the value of my hand', he need not give anything. If he vowed one of his vital members, as, for instance, his heart or head, he must pay for his entire body. If he vowed the price of a child a month old, but did not pay until more than five years elapsed, he need only pay the value of the child at the time when the vow was made. If he says: 'I vow half of my value', he is to pay half of his value; if, however, he says: 'I vow the value of half of my body', he is to pay all his value.- A poor man must not pay less than a sela. ${ }^{c}$. If after having paid a sela ${ }^{\circ}$ he became rich, he need not pay any more. But if he possessed less than a sela; and subsequently became rich, he is to pay the value of a rich man.

This corresponds to Maimonides, positive precept Ir4, where a few lines are devoted to the entire subject, reference being made to tractate 'Arakin.

Ibidem, precept 2. A man who consecrates his house unto the Lord is commanded to have it estimated by the
priest, and in case he wants to redeem it, must pay its value with the addition of the fifth part of the estimation. This ordinance refers to a dwelling-house according to Sifra.

This corresponds to Maimonides, positive precept 116 .
Ibidem, precept 3. A man who vowed an unclean beast, which may not be offered as a sacrifice, unto the Lord, should have it placed before the priest, who should estimate its value ; in case the former owner wishes to redeem it, he should pay its value with the fifth part of the estimation. By an unclean animal is meant one which is disqualified on account of a blemish, and does not refer to unclean species of animals. Our teachers declare that it is forbidden to sanctify, vow, or consecrate anything nowadays.

This corresponds to Maimonides, positive precept II5.
Contrary to his custom, Hefes disregarded here the biblical order, and placed the consecration of a house before the vowing of an unclean animal. It is, however, not unlikely that the transposition is due to a scribal error. Maimonides follows in this case the biblical arrangement.

Ibidem, precept 4. A Nazarite who unwittingly became defiled by a dead body is commanded to shave his head on the seventh day, and to bring two turtle-doves, or two young pigeons, to the priest, to the door of the tent of meeting. If the seventh day happens to be Sabbath or a Festival, he must postpone his shaving. He has the option of bringing turtle-doves or pigeons. He has to bring the sacrifice, because he did not sufficiently guard himself against defilement. He is to commence counting again the days of his separation from the day when he shaved his head.

Maimonides counts this precept and the following one as one precept, positive precept 93. He explicitly states that these two shavings must not be counted separately,
since the shaving after defilement is a legal development of the ordinances appertaining to a Nazarite, and hence is to be excluded by principle $7 .{ }^{197}$

Ibidem, precept 5. When the days of a Nazarite's separation are fulfilled, he is commanded to bring as his oblation a he-lamb a year old without blemish for a burntoffering, a ewe-lamb a year old without blemish for a sinoffering, and a ram without blemish for a peace-offering, and a basket of unleavened bread, cakes and wafers, mingled with oil ; and the meal-offerings and libations appertaining to them. These ordinances apply to a man who vows to be a Nazarite for a definite period, not to a perpetual Nazarite. As for the cakes and wafers, he must bring ten of each. It is stated that he must put some of the meat upon his hair, and throw them together into the fire. He must wave the offering towards the six directions.

This corresponds to Maimonides, positive precept 93 .
Book 4, section $3 A b$, precept I. It is prohibited for a Nazarite to eat grapes, fresh or dried, to drink anything made thereof, or to eat the husk or kernel. Even unripe grapes are forbidden. There is a difference between the word גן and כרם, the former specifies only various kinds of vines, while the latter embraces also olive-trees. The leaves of a vine are not forbidden to a Nazarite. If a Nazarite drank twenty-five drachmae of wine, he must be flogged. He is to be flogged for wine separately and for grapes separately.

Maimonides counts this section of the Pentateuch as five negative precepts: 202, a Nazarite must not drink wine; 203, he must not eat grapes ; 204, he must not eat dried grapes ; 205, he must not eat the kernels of grapes; 206, he

[^38]must not eat the husk of grapes. He explains the reason why he counts them as five separate precepts, because the transgressor is flogged separately for each transgression.

Ibidem, precept 2. It is prohibited for a Nazarite to shave his head. Our teachers say that the shortest period of separation is thirty days. If a man says: 'I shall be a Nazarite for as many days as the hair of my head, or grains of sand, or dust', he is to remain a Nazarite for the rest of his life. If he says: 'I shall be a Nazarite like the number of the days of the year', he is to be a Nazarite thirty days for each day of the year. He must not cut his hair with a razor or any other instrument. If some of his hair fell out because he rubbed or scratched that place, there is no sin upon him. If a plague of leprosy appears on his head, he must shave his hair when he gets purified, even before the days of his separation are fulfilled. Thirty days are to be discounted from the days which he observed as a Nazarite. These ordinances apply to a man who vowed to be a Nazarite for a definite period, but not to a perpetual Nazarite. The commandment that a Nazarite should grow his hair naturally refers to one who has hair; if he is bald-headed, he must observe the other ordinances appertaining to a Nazarite. Even if the words which he uttered only hint at separation, and do not explicitly express it, he must become a Nazarite. If, however, they merely hint at a hint of separation, he need not become a Nazarite.

Maimonides counts this precept as two : negative precept 209, where the entire subject is referred to tractate Nazir, and positive precept 92 , which asserts that the Nazarite must let his hair grow. He quotes a passage from Mekilta which explicitly states that there is a negative and positive precept in this connexion. Thus, if a Nazarite destroyed
his hair with a powder, the negative precept would not be transgressed by him, since he used no instrument; he, however, transgressed the positive precept, which enjoins him to grow his hair.

Ibidem, precept 3. It is forbidden for a Nazarite to enter into the presence of a dead body. He may, however, attend to the burying of a dead body that was found on the road where no other man is present. He must not come in contact with the blood of a dead body, if the blood weighs fifty drachmae, or with a part of a dead body of the size of an olive. The laws of a Nazarite are not applicable to our times.

This corresponds to two negative precepts of Maimonides: 207 and 208. He reckons the defilement through coming in contact with a dead body as one precept, and the entrance into the house where a dead body is lying as another. He quotes tractate Nazir 42 b, which shows that two prohibitions are involved.

Book 4, section $3 B$, precept 1 . He who makes a vow must fulfil it. The judges are to urge him to fulfil his vow.

This corresponds to Maimonides, positive precept 94, which is rather of a more general character.

Ibidem, precept. 2. A man who makes a vow or swears an oath to bind himself with a bond is commanded not to profane his word, but must do all that proceeded out of his mouth. A boy of average intelligence must fulfil his vow, though he is only twelve years and one day old. But if his intelligence is below the average, the fulfilment of the vow is not incumbent on him. Under that age he need not fulfil his vow in any case. If an intelligent boy of thirteen years and one day old made a vow, and afterwards claimed that he had no conception of the meaning of a vow,
he is obliged to fulfil it. It matters not whether the oath is explicitly expressed or merely hinted at. An oath is only valid when it makes a man abstain from doing a permitted thing, but it cannot render permissible anything that is forbidden. His oath can have no effect upon restraining others. If he made an oath to perform an impossible task, he is to be flogged. If he vowed not to eat a certain food, because it is harmful, and it is found to be beneficial to him, his vow is not valid. One who vows not to dwell in a house, even the garret is forbidden unto him. One who vows not to eat meat, the liver, spleen, and entrails are thereby forbidden. He must fulfil his vow at the earliest opportunity, and if he specified a certain time, he must observe it before that time expires. The expression, he shall not profane his zoord, implies that he may have his vow annulled by some one else, but he himself, though he is a sage, must not annul his vow.

The gist of this precept is included by Maimonides in the preceding (positive precept 94). He, however, has a separate precept which permits the absolution of vows. This is positive precept 95, which is based on Num. 30. 3. Apart from this positive precept he has negative precept 157 , which is a prohibition against the breaking of one's word. Naḥmanides ${ }^{108}$ agrees with Hefes in counting Deut. 23.24 and Num. 30.3 separately.

Ibidem, precept 3. This precept deals with the vows of women whether they attained the age of puberty or not. They are divided into five classes:
(I) If a girl in her father's house, who has not attained the age of puberty and is not married, uttered a vow and her father heard it and did not protest, her vow is valid. If,

however, he protested on the day when he heard it, her vow is annulled. As soon as a girl is twelve years and one day old, her vows are valid, and there is no need to examine her intelligence, unless her mind is known to be defective. A girl who is eleven years old, or less than that, can make no vows. During her twelfth year it is necessary to examine her intelligence: if it is sound, her vow is valid, and her father has the privilege of annulling it; if her intelligence is defective, her vow is not valid. A girl, twelve years and one day old, of average intelligence, who claims that she did not know the purpose of the vow, and is therefore unwilling to fulfil it, is obliged to carry out all that proceeded from her mouth. On the other hand, a girl eleven years old who claims that she understands all about a vow, need not fulfil it. If her father thought at first that the vow was made by some one else, and subsequently realized that it was his daughter, he may annul the vow as soon as he learns this fact.
(2) If a betrothed girl makes a vow, her fiancé may annul it on the day he hears of it. If he did not protest, her vow must be fulfilled. That the verses Num. 30. 7-9 refer to a betrothed girl, not to a married woman, is explicitly stated in Sifre. If a man married a woman whe had a long-standing vow which causes him pain, he may divorce her without giving her any money promised in her marriage document. A man may say to a woman at the time of marrying her: ' I annul all thy vows.' The vows of a betrothed girl who has not attained the age of puberty must be annulled by her father and fiancé. As soon as she attains the age of puberty, her father has no right to annul her vows.
(3) As for a married woman, the laws appertaining to
her vows are identical with those of a betrothed girl. The vows a husband may annul are such which cause him mental or bodily pain. If a father or husband did not know that God permitted him to annul the vows of his daughter or wife, and subsequently learned this fact, he may annul a long-standing vow on that day. If she vowed not to eat a certain thing for a month, and he permitted her to eat thereof for a week, her vow becomes automatically void. If she vowed not to eat of two kinds of food, and he permitted her to eat of one kind, she may also eat of the other kind ; similarly, if he confirmed her vow with regard to one kind, it is confirmed also with reference to the other kind; provided the two kinds were included in one vow. If a man wanted to annul the vow of his daughter, and it happened that it was his wife who made that vow, but he mistook her for his daughter, the vow does not thereby become void. He may, however, annul it afterwards, if he so desires. The same applies to the case when his daughter made a vow, and he mistook her for his wife. If he heard of the vow on the Sabbath day, he must use different words in annulling it. He should say to her: 'Eat this which you vowed not to eat.' While saying these words, he must mentally annul her vow. The expression used by a husband in annulling the vows of his wife are different from those employed by a sage.
(4) A widow and (5) a divorced woman have to fulfil all their vows. This refers only to women whose marriage was consummated. If a widow or a divorced woman made a vow which should take effect after thirty days, and meanwhile she married, her husband cannot annul it. On the other hand, if while married she made a vow which should take effect after thirty days, and her husband annulled it,
she need not fulfil it, even in case she was divorced or became a widow during that time. If a widow has a brother-in-law, ${ }^{199}$ he may annul her vows, but not if she has two brothers-in-law.

Maimonides does not count this as a separate precept, in accordance with principle $7,{ }^{200}$ and he includes it in the preceding precept.

Book 5, precept 1 . One who came in contact with the carcasses of unclean animals and beasts is obliged to be unclean until sunset. If he carried a carcass, he and his garments become unclean. After having a bath and after being washed, he and his garments are to remain unclean until sunset. It matters not whether he touched the entire carcass or only part thereof. Even if he carried the carcass by means of another object, his garments become unclean. If the carcass was upon a vessel, under which lay some food or drink, the latter do not become defiled. The law imposed upon him to remain unclean until sunset is only to prevent him from coming in contact with sacred things. Aquatic animals, with the exception of the sea-dog, do not defile.

This corresponds to Maimonides, positive precept 96. He explains that in ${ }^{+}$calling this a precept he does not mean that it is necessary to become defiled; nor is it forbidden to become defiled, otherwise this would be a negative precept. It merely tells us the ordinances to be observed . when a man becomes defiled.

It is to be observed that Maimonides, like Hefes, places the laws of uncleanness immediately after those appertaining to vows.

[^39]Ibidem, precept 2. One who comes in contact with the carcasses of the eight creeping things must be unclean until sunset. A part of the flesh of these animals defiles, as well as the entire body, provided it is not smaller than the size of a lentil. Anything smaller than that size having flesh and bone combined is also defiling. In this case it makes no difference whether the part was severed while the animal was alive or dead. If a rat which is created from the earth had already flesh and skin on one part, while the remainder was joined by the skin, and it was able to move about, it defiles one who comes in contact with it. Aquatic animals belonging to this species do not defile. The garments of him who came in contact with these animals are not unclean.

This corresponds to Maimonides, positive precept 97, which is disposed of in a few lines.

Ibidem, precept 3. Any vessel or instrument upon which one of the eight creeping things fell while dead is to be unclean ; it must be dipped in water, and remain unclean until sunset. These vessels are such as are fit for the work for which they were intended. The difficult words occurring in the tannaitic passages quoted in this connexion are briefly explained. Vessels are divided into two classes: (I) those which have a receptacle containing air ; (2) those which are of a flat surface and contain no air. In both classes are vessels which are subject to defilement and those which are not: Vessels not subject to defilement, though they have receptacles, are sacred vessels, and those that cannot be moved when filled with the things for which they were made. Children's toys are not subject to defilement, though they can be carried when filled. If, however, these toys are durable, they are subject to defilement. A num-
ber of other cases are mentioned and passages quoted. The difficult words occurring in these passages are briefly explained. All other vessels which have receptacles, not mentioned in the foregoing, are subject to defilement. The minimum measure of a garment subject to defilement is given for various cases in accordance with Kelim 27. 5 and other tannaitic passages. If a garment smaller than the minimuin measure was completed, and a piece of material subject to defilement was added to it, the entire garment may be defiled only in the case when the attached piece is of material subject to a stricter defilement than the other. If an unclean vessel decreased in size, and another vessel was made of the material, it remains unclean only in the case when it can be used for the work for which it was originally made. Vessels of a flat surface, not containing air, which are not subject to defilement are wooden vessels which are only used directly, and are not a means of using other vessels. If their usage is indirect, they are subject to defilement. A number of instances belonging to this class are mentioned.

Maimonides does not count this precept separately. He evidently includes it in the preceding precept, according to principle $7 .{ }^{201}$ The only surprising thing is that he counts the laws appertaining to the defilement of food and drinks as a separate precept (98).

The following tabular recapitulation of the above discussion will show at a glance the relation of the two systems in enumerating precepts. ${ }^{202}$
${ }^{201}$ See above, notes 184,185 , and the page to which they refer.
202 The first number refers to the book (פy), secund to the section (קロם), the letters to the subsections, and the third number to the precept. The abbreviation p.p. = positive precept, and n.p. = negative precept. Where only two numbers occur there are no subsections.

| Hefes Maimonides | Ḩefes Maimonides |
| :---: | :---: |
| 3, 3, $9=$ p. p. 24 I | $4, \mathrm{Ib}, 7=$ n. p. 106 |
| 3,4a, $1=$ p.p. 237, n. p. 188 | $4, \mathrm{Ib}, 8=$ n. p. 141,142, |
| 3,4a, 2 | 143, 144, 145, |
| $3,4 \mathrm{a}, 3=$ p.p. 68 | 146, 147, 149 |
| 3, 4a, 4 | 4, 2a, $\mathrm{I}=$ p. p. 67 |
| $3,4 \mathrm{a}, 5=$ p. p. 69 | 4, 2,, 2 |
| $3,4 \mathrm{a}, 6=$ p.p. 7 o | 4, 2a, 3 |
| 3,4a, 7 | 4, 2a, 4 |
| 3, 4a, 8 | 4, 2a, 5 = p. p. 62, n. p. 99 |
| 3, 4a, 9 | 4, 2b, $\mathrm{I}=$ n. p. 98 |
| $3,4 \mathrm{~b}, \mathrm{I}=$ n. p. 102 | 4, 2b, $2=$ n. p. 74 |
| $3,4 \mathrm{~b}, 2=$ n. p. 103 | 4,3Aa, $\mathrm{I}=$ p. P. 114 |
| 4, $\mathrm{Ia}, 1=$ p. p. 63 | 4,3Aa, $2=$ p.p. 116 |
| 4, 1a, 2 | $4,3 \mathrm{Aa}, 3=$ p. p. 115 |
| 4, 1a, 3 | 4,3Aa, 4 |
| $\underset{4, \mathrm{xa}, 4=}{\substack{\text { p. p. } 83, \\ \text { n. p. } 89}} 8$ | $\begin{aligned} & 4,3 \mathrm{Aa}, 5=\text { p. p. } 93 \\ & 4,3 \mathrm{Ab}, \mathrm{I}=\text { n. p. } 202,203, \end{aligned}$ |
| 4, Ia, 5 | 204, 205, 206 |
| 4, ia, 6 | 4, 3 Ab, $2=$ n.p. 209.p.p. 92 |
| 4, 1a, 7 | $4,3 \mathrm{Ab}, 3=$ n. p. 207,208 |
| 4, Ia, 8 | $4,3 \mathrm{~B}, \mathrm{I}=$ p. p. 94 |
| 4, 1a, 9 | 4, $3^{\text {B, } 2}$ = p. p. 95 (?), n. p. |
| 4, 1a, 10 | 157 |
| $4,1 \mathrm{~b}, \mathrm{I}=$ n. p. 13 l | 4, $3^{\text {B, }} 3$ |
| 4, $\mathrm{Ib}, 2=$ n. p. 92, 93, 94 | 5, $\mathrm{I}=$ p. p. 96 |
| 4, Ib, 3 | $5,2=$ p.p. 97 |
| $4,1 \mathrm{~b}, 4=$ n. p. 36 I | 5,3 |
| $\left.\begin{array}{l} 4, \mathrm{Ib}, 5 \\ 4, \mathrm{Ib}, 6 \end{array}\right\}=\mathrm{n} . \mathrm{p} \cdot 100$ |  |

We thus see that out of the fifty-one precepts (the first of our fragment is not considered, because it is impossible
to ascertain what it dealt with) Hefes and Maimonides agree on thirty. Out of the twenty-one precepts counted separately by Hefes, but omitted by Maimonides, twenty can be accounted for by two of the principles laid down by the latter. Sixteen are excluded by principle $\eta_{2}^{203}$ while four ( 4, Ia 5 ; 4, ra, $6 ; 4, \mathrm{xa}, 7 ; 4$, Ia, 10) are omitted by principle $12 .{ }^{204}$ The remaining precept which Maimonides counts as one (n. p. 100), whereas Hefes reckons it as two ( $4, \mathrm{rb}, 5 ; 4, \mathrm{rb}, 6$ ), is the prohibition against offering the hire of a harlot or the wages of a dog upon the altar. This case must be put down, I think, to the inconsistency of Maimonides.

To make up for these twenty-one precepts, Maimonides has twenty-one other precepts which are not counted separately by Hefes. It is true that we cannot be certain about a few of them, for they may have been placed in another part of the book. This is, however, unlikely, for Hefes, according to his method of presentation, would not have neglected to inform us of that fact. Moreover, practically in every case we were able to see the reason of the discrepancy.

As a result of this examination it may be stated that there are three fundamental differences between the systems employed by Hefes and Maimonides, respectively.
(I) The various ramifications and hypothetical cases of a certain group of laws, provided they are explicitly mentioned in the Pentateuch, are counted separately by Hefes, whereas Maimonides regards them all as one precept. The latter emphatically differentiates between a law (משפט) and

[^40]precept (מצוה).205 Principle 7, in which this point is clearly brought out, seems to have been chiefly directed against Hefes. ${ }^{206}$ This principle was sometimes broken also by Maimonides himself. He felt the inconsistency, and when he counts certain precepts which should have been excluded, he defends himself by saying that in the Talmud or in a halakic Midrash it is explicitly regarded as a separate precept. But then this proves that according to the Talmud this principle is not valid.
(2) Hefes does not count contraries twice. He either reckons it as a negative or positive precept. Thus since a Nazarite is prohibited to shave his head, there is no need to reckon as a positive precept that he is commanded to let his hair grow. If a sacrifice must be salted, there is no need to count as a negative precept that it is forbidden to offer up a sacrifice without salt. Maimonides, on the other hand, counts them separately. It is chiefly for this reason that in the part which we have discussed in detail Maimonides has more negative precepts than Hefes. In counting such a case as a positive or negative precept the latter is mainly guided by the context of the Pentateuch, but he probably was also influenced by circumstances, and put the precept in the category he required. It should be stated
${ }^{205}$ Sefer ha-Miswot, ed. Bloch, p. 25.
206 While reading Pe'er ha-Dor, 140, where Maimonides designates Hefes as כותב הרינין, I was led to believe that there was an intentional slur in that title, as one would say, that Halakist is a good codifier, 'a writer of laws', but is not sufficiently logical to enumerate the precepts. Fortunately, however, Munk (Notice sur Abou'l Walid, p. 198) quotes the Arabic original from a manuscript which is now, I believe, in the hands of D. Simonsen of Copenhagen. There Maimonides calls Hefes 'the author of the Book of Precepts' (ماحب كت.اب الشرانـعع). It is only in Tama's inaccurate Hebrew translation that the words כותב הריִין were supposed to cover that expression.
that Hefes is not quite consistent in this respect. Thus he counts as a positive precept that we are commanded to bring our burnt-offerings, sacrifices, vows, free-will offerings, and the firstlings of our herd and flock unto the special place. ${ }^{207}$ But practically the same thing is reckoned as a negative precept : it is forbidden to eat outside the special place the tithes of grain, or of new wine, or of oil, or the firstlings of the flock or the herd, or vows, or free-will offerings, or heave-offerings. ${ }^{208}$ This inconsistency is, however, due to the circumstance that the Pentateuch stated both cases, the positive and the negative, explicitly. ${ }^{209}$ Maimonides, on the other hand, is not guided by the Pentateuch in this matter.
(3) Hefes never makes use of a verse or set of verses more than once. It is only in extremely rare cases that he derives two precepts from one verse, and then there are usually two clauses in that verse. ${ }^{210}$ In such cases he groups the precepts together in one paragraph. Maimonides, however, derives sometimes as many as eight precepts from one and the same verse. ${ }^{211}$

In general it may be stated that Hefes follows the Pentateuch division very closely. If a certain law is repeated twice, it must be counted separately, especially as tradition

[^41]usually makes the various paragraphs apply to different cases. Maimonides, on the other hand, while taking the Pentateuch as his basis, is guided by logical principles in the system of enumerating the precepts. Indeed, one may even go as far as to reduce the above three differences to this one only.

From the purely logical point of view the charge of inconsistency might with justice be brought against both Halakists. Maimonides, as was remarked above, pointed out that Hefes had committed the same errors for which he had censured the author of the Halakot Gedolot. ${ }^{212}$ The former in his turn did not escape the stricture of subsequent Halakists like Naḥmanides and Isaac of Corbeil, the author of $\mathrm{D}_{\text {, }}$, neither of whom can be accused of being hostile to him on general principles. The inconsistencies are quite natural in a subject which has no basis in reality. For, although the Tannaim and Amoraim, as was pointed out above, ${ }^{213}$ believed that six hundred and thirteen precepts had been revealed to Moses, the writers or redactors of the Pentateuch had certainly no inkling of this number.

## V

## The Style of the Book of Precepts

The language of the Book of Precepts is in the usual style of Jewish-Arabic, and shares most of its characteristics. In dealing with manuscripts which are not autographs, but copies of the third or fourth hand, one is at a loss to determine which mistakes emanated from the author, and which are to be ascribed to the ignorance of the copyist. The latter, however, cannot always be made the scapegoat, and

[^42]it is a striking fact that almost all texts contain the same kind of mistakes. Even the oldest manuscripts show the usual characteristics. Great caution must be taken in studying the grammatical and lexical peculiarities of Jewish-Arabic. One should not rely too much on the printed texts, for it has been the custom of most editors to consider it legitimate to correct mistakes. It is quite natural to credit an author with a knowledge of grammar of the language in which he writes. But it must be borne in mind that the Hebrew and Aramaic quotations occurring in such texts are sometimes misread, but seldom, or never, tampered with, and this would tend to prove that the copyists tried to be as faithful to the original as possible. Now when due allowance is made for errors for which the copyists can reasonably be held responsible, there still remains a vast number of mistakes which would convince one that those authors were not masters of Arabic diction. This is no doubt to be ascribed to the circumstance that the Jews devoted most of their time to the study of other literatures besides Arabic. Being bilingual they fell between two stools. They seldom wrote a natural Hebrew, and their Arabic never attained the elegance of even a mediocre native writer. Their Hebrew is abounding in Arabic idioms, while their Arabic is interspersed with Hebrew words and phrases which make it unintelligible to the Arab.

When we speak of Jewish-Arabic we mean the dialect spoken and written by Jews who did not assimilate, and were therefore devoting their time and energy to the study of the Bible and the Talmud. Nobody denies the possibility of a Jew being able to acquire elegance of style in Arabic. Indeed, some of the Jews who practically assimilated with the Bedouins wrote elegant verses. It is not
a question of race, it is merely a question of pursuit and surroundings. This is a sufficient reply to those who ask why should not men like Maimonides write as good an Arabic as Heine wrote German. 214 There is no justification in comparing Maimonides with Heine, for the latter had a thorough German training. We ought rather to compare Maimonides with R. 'Akiba Eger. One would certainly not expect the latter to write an elegant German. To my mind the difference between an Arabic classic and the average Jewish-Arabic book is about the same as between Goethe and the memoirs of Glückel von Hameln published by D. Kaufmann.

On the whole the majority of post-biblical writers were slovenly in their syntactical constructions. To them the matter was the dominant factor, and the style played no important rôle. This tendency produced that careless halakic style, a mixture of Hebrew and Aramaic, of which R. Sherira's Epistle is a conspicuous specimen. Of course their Arabic was superior to their Hebrew, for after all the former was their mother-tongue.

The greater bulk of mistakes committed by these writers are such as do not apply to the spoken language. There can be no doubt that at the period from which the earliest Jewish-Arabic production dates, the nunation was no longer pronounced, and hence there were no case-endings. In practically all manuscripts we find the cases wrongly used, the accusative being employed where syntax demands the nominative, or even the genitive, and vice versa. They almost invariably used the accusative in the predicate when كان or its 'sisters' is absent. This is against the rules of

[^43]elementary grammar, for the predicate is under such circumstances in the nominative, even when the subject is in the accusative. Numerous examples of such mistakes occur in the text of Hefes, and a few of them will suffice as an illustration.

Accusative for nominative : מנן (fol. 4 b , 1. 20) ; וצורה אלאתנאן אוּצא חויואנא יסלמה רגל לרגל (fol. í í b,
 (fol. 17 b, l. 22) ; ואאנא מחדודא (fol. 27 b b, l. 23).

Accusative for genitive: נחו נארא (fol. 4b, 1. 13); תיך גיר תאבתא ; (fol. 21 a, 1. 23) (פאֹ חלן עלי שי ממתעא (fol. $22 \mathrm{a}, \mathrm{l}$. II).

Nominative for accusative : יצב עלי הדא אלקרבאן לא דחן ולא (fol. 8a, l. 20) ; וא (fol. 12 b, l. 15); (fol. 31 a, l. 22).

Nominative and accusative used promiscuously: מן ל יתנפל ללקרבאו חיואן הו אעמי או ; (fol. 3b, 1. 25) תורא נטאח (fol. II b, l. 23) ; מכמורא (fol. 22a, 1.21).

As in the verbs the mood-endings were dropped in the spoken language, there is great confusion in this respect in Jewish-Arabic works. We find such constructions אן יכן
 (fol. $24 \mathrm{~b}, 1.18$ ) ; אלשי אלדי ינגםא מנה (fol. 30b, 1.2I). Cases like לם ידרי (fol. 7 a, 1. 24, and many other places) and (fol. $7 \mathrm{~b}, 1.12$ ) may belong to this class, but it is also possible to consider them as that kind of exceptional orthography which Arabs call اشباع, that is to say, the unnecessary lengthening of a vowel. .

As an indication of these writers' lack of appreciation for the finesses of the language, it may be mentioned that they employ the particle $\omega$ without any force whatsoever. Hefes practically uses it instead of $g$. The monotonous
repetition of the construction פ . . . . is exceedingly irksome. The copyist cannot be held responsible for such inaccuracies, unless we assume that he deliberately changed the letter, or that the original was written in Arabic script without diacritical points, so that, could be confounded with $ف$ in many cases, especially when the writing was cursive. Both suppositions are, however, highly improbable. Copyists seldom change such matters, and had the original been written in Arabic script without diacritical points, there would have inevitably occurred some other mistakes of a similar nature. In the absence of such traces, we must hold the author responsible for these confusions. On the other hand the particle $\bar{J}$, which is employed with graphic effect by the Arabs to introduce the apodosis, is almost entirely absent in Jewish-Arabic works.

It is to be observed that most of the above-named grammatical peculiarities have been found in the texts of Mohammedan writers. Ibn Abī Uṣeibi‘a's History of Physicians is often referred to in this connexion. It is true that that book contains a number of mistakes. But whereas with Mohammedan writers it is a rare exception, with Jewish writers these mistakes are practically the rule. Moreover, the evidence adduced from the mistakes is not to prove Jewish-Arabic is a separate jargon, but to indicate the fact that those writers paid no attention to the study of Arabic grammar. For such forms like אלא תאבלין were certainly never used in the spoken language, and were due to want of knowledge. If a few Mohammedan writers also committed such mistakes, they, too, lacked accurate knowledge of their language.

Taking all the lexical characteristics of Jewish-Arabic into consideration, we would not be far wrong if we stated
that it is a kind of a jargon. ${ }^{215}$ This is a natural consequence of Jewish exclusiveness. A group of people speaking a language of an alien race, and forming a separate circle, would easily develop a dialect of their own, which, though essentially resembling the parent-tongue, would have a number of words peculiar to itself. Thus when Jews conversed with their co-religionists they naturally employed a number of Hebrew words appertaining to religion, and these terms gradually became part of their Arabic. Furthermore, Jews had a vast literature of their own which they never abandoned, and as some words, especially technical terms, are not readily found to exist in another language, they were compelled either to retain the Hebrew words or to coin new expressions. It was hard to find an equivalent for עולה; but since עלה = Arabic a form صعيدة. I even suspect the existence of a form עאערה in Jewish Arabic. For the broken plural of forms like
 which is usually the broken plural of the active participle feminine. This would accordingly be a literal imitation of yivi. In some cases they introduced new words where genuine Arabic terms were at hand. For מותר, permitted, they could easily have used ${ }_{\text {and }}^{\sim}$ literal translation of this word, and used מטלק.

Even nowadays, when public schools tend to do away with dialects, the Arabic spoken by the Jews of Tunis and Algiers differs considerably from that of the natives. A
${ }^{215}$ I use this term in no disrespectful sense. I would define a jargon as a dialect which had no natural development. Thus if a nation, while adopting a loreign tongue, still uses words and expressions of its former language, it may be said to speak a jargon, since it would not be readily understood by natives.
${ }^{16}$ See text, fol. 10a, l. 12; Sa'adyā's translation, Deut. 12. 6.
careful study of Marcel Cohen's book on the Arabic dialect of the Jews of Algiers ${ }^{217}$ proves this point. It is true that M . Cohen repudiates the idea that it is a jargon, but this merely depends on the point of view. The natives, who are after all the best judges, regard it as such.

It must, however, be admitted by all that want of stylistic elegance is to some extent compensated for by the marvellous vocabulary these writers have at their command. It is astounding the way Hefes finds: Arabic equivalents for the most obscure mishnic words and phrases. It is quite immaterial for our purpose whether these terms were first employed by Hefes, or were in common use among Arabic-speaking Halakists. The fact that they were employed by Jewish writers is sufficient to indicate the extent of their vocabulary. I have no doubt that JewishArabic texts have preserved some genuine Arabic words which long ago became obsolete and are not found in any of the lexica, ${ }^{218}$ just as Jewish-German and JewishSpanish have retained some obsolete words of German and Spanish, respectively.

## VI

## The Manuscript

The manuscript herewith edited was recently discovered by me among the Genizah fragments of the Adler Collection at the Dropsie College. ${ }^{219}$ These fragments were acquired by Dr. Cyrus Adler while in Cairo in 189r. The entire codex consists of thirty-six and a half leaves which

[^44]are held together by a string. The first four leaves do not: belong to the Book of Precepts. Though the writing of those leaves closely resembles that of the remainder, it is safe to say that they were not originally bound together. They have 18 , and sometimes 19 , lines to a page, while the number of lines on the other pages ranges from 23 to 27 . These leaves are of a lighter hue than the rest. They contain gaonic Responsa dealing with widely different subjects. As the writer of these Responsa is addressed as Gaon, they could not have proceeded from the pen of Hefes, who never bore that title officially.

The thirty-two leaves of the Book of Precepts are made up into four fascicles. Although the fascicles appear now to be unequal in the number of their leaves, I have sufficient proof that originally each fascicle consisted of ten leaves. . The last page of every fascicle bears at the bottom the word with which the following fascicle begins. Each fascicle is marked by a letter of the alphabet.' Guided by these signs, we can state with certainty that eight leaves of fascicle I are preserved, the first two leaves (not the outer sheet) being lost, while the last two are pasted to the following fascicle. The second and third fascicles are preserved in their entirety, having ten: leaves each. The last fascicle has only three and a half leaves of writing, the rest being blank (except the last strip, concerning which see below), and practically torn off. The second, third, and fourth fascicles are marked $\dot{\Sigma}, \dot{\sharp}, \dot{\Psi}$ respectively, on the upper right-hand corner. We thus may safely assume that this volume never contained more than four fascicles, and that, with the exception of the first two leaves, we possess it in its entirety. For, although the last leaf breaks off in the middle of a sentence, the outward appearance makes it
quite evident that no writing is missing at the end, especially as the verso of the thirty-second leaf is blank.

That this was not the first volume of the Book of Precepts is self-evident, for it is inconceivable that the copyist managed to crowd the introduction and nearly three books in the narrow compass of two leaves, especially when we consider the magnitude of the first book. It was, no doubt, customary in olden times to copy separate volumes of a large work, just as pamphlets are issued nowadays. In Genizah lists of books we often come across the expression ... . Among the Genizah fragments of the Jewish Theological Seminary of America I saw a number of lists with such phrases. ${ }^{220}$ Indeed, Harkavy announced ${ }^{221}$ that such a list registered i. מן כתאב חפם. These words, however, were afterwards obliterated, for they are missing in Bacher's edition of this list. ${ }^{222}$ Our fragment probably was such a pamphlet, and hence I am justified in supplying the title, 'A Volume of the Book of Precepts' (או מן כתאב (אלשראיע).

The last leaf is a narrow strip which was originally blank. One of the owners wrote on the recto the following words in bold square characters:

> ליעקוב ברבי יצחק הלוי
> לבנו יחידו להגות בו הוא וצאצצאיו
> אמן סלה

Verso was used as an account book by another owner, for it has the following inscription in a different hand, which is a sort of Oriental cursive :

[^45]

The leaves measure $7 \frac{1}{8} \times 5 \frac{7}{16}$ in. ( $=17.6 \times 13.5 \mathrm{~cm}$.), and the number of lines in a page ranges from 23 to 27 . The writing, which is in Oriental square with a distinct tendency to cursiveness, is very close, no space being allowed between separate words. It is the context alone that can help us to decide how the words are to be divided. On the whole it is written in a fairly legible hand. The only letters that are not clearly differentiated are $\square$ and $D$, while $\urcorner$ and $\urcorner$ are quite distinct, though not always correct. The copyist, however, frequently misread his original, and a vast number of mistakes crept in, apart from the usual errors due to homoioteleuton and dittography. In the original, which was before the copyist, $\pi, \pi$, and $n$ seem to have been subject to confusion. He accordingly wrote מתחתאליה instead of מתאליה (fol. 4a, 1. 4), אלמוחה instead of (fol. 7b, 1. 12). Similarly 7 and $\urcorner, \beth$ and $\Sigma$ were sometimes indistinguishable.

The orthography employed in this manuscript is that which may be termed classical, in contradistinction to the phonetic or vulgar spelling which is now and again met with in Jewish-Arabic fragments. It is, however, not quite consistent throughout the book, especially in the case of $\bar{a}$ at the end of the word. Short vowels are, as a rule, without any signs whatsoever; but in a few exceptional cases $\breve{\imath}$ is followed by ; as (fol. 26a, 1. п1) = אלמקותר (fol. 19b,
体 are to be taken as orthographic peculiarities or syntac-

[^46]tical errors. As I have pointed out above ${ }^{224}$ there are cases which indisputably show that the author or copyist confounded the moods.

In classical Arabic, $\bar{a}$ at the end of the word is in some cases indicated by 1 and in others by $\varsigma$, and there are practically fixed rules when to write the one and when the other. Thus it would be regarded as an orthographic error to spell 1 accurate forms, and where tradition wavers the fact is recorded. In this manuscript, as in all other JewishArabic manuscripts, there is no fixed rule in this matter, and even one and the same word is found sometimes with $\boldsymbol{N}$ and sometimes with : Thus $l \mathrm{a}_{\mathrm{j}}$ zoas in the direction, was
 1.7) indifferently. Even $\bar{a}$ followed by a hamza is sometimes represented by ${ }^{\prime}$, as אלבני (fol. 2a, 1. 22) = אדי ; البتَّ
 should be observed that such orthographic inconsistencies occur also in early Mohammedan manuscripts. ${ }^{225}$

A hamza is seldom represented even in the middle of a
 naturally awkward to represent a hamza at the end of the word by a letter, as it is usually preceded by x . When hamza, however, at the end of the word follows a consonant, 1 is sometimes the bearer thereof, as $11{ }^{10}{ }^{1026}$ (fol. 25 b, 1. 1) $=$ = remains even in the accusative singular, as פגווא (fol. 5b,1.12).

The system of transcribing Arabic words in Hebrew

[^47]characters employed in this manuscript is that customary in Jewish-Arabic. Diacritical points are only placed over
 $\beth$, and $\Omega$ retain their double nature without any distinguishing mark. Thus the context alone will decide whether d stands for $\underset{C}{ }$ or $\dot{\mathcal{C}}, \& c$. The consistency with which this is carried out proves that this is due to phonetic influences, although this would not account for the omission of the point over $כ$ when it represented $\dot{\mathcal{}}$, and this is one of the reasons why I did not feel justified in supplying any points. Another phonetic trace is to be found in the con-


 nounced naddãra. On the other hand pronounced $z a \vec{a} b i t$.

The Hebrew quotations, too, offer some interesting peculiarities. Biblical words are in the majority of cases reproduced with masoretic accuracy. But post-biblical words deviate considerably from the system of orthography to which we are accustomed. In these words there is no uniformity, and one and the same word is spelt differently in one passage, as ראבא (fol. 2, b, l. 9) and (ibid., 1. 10). The most striking mode of spelling is the frequent use of N to represent $\bar{a}$ in the middle of the word, as (ibid., l. 7). In this respect our manuscript resembles the bulk of Genizah fragments. It is quite legitimate to assume that this is due to Arabic influence where such a mode of spelling is the rule.

## VII

References to Heffes and his Book
As this is the first time that anything by Hefes is published, it will not be amiss to give the passages where he or his book is quoted or merely mentioned. Whether Hefes is the author of the Sefer Hefes or not, it will be useful for easy reference to have also those passages included here. But owing to the fact that there is no unanimity of opinion on this matter, I place the passages from the Sefer Hefes and Sefer he-Hafes separately. Rapoport collected a great many passages that were found in books published up till 1861. The literature that appeared subsequently was thoroughly searched by bibliographers, chiefly by Poznański. A few further references from manuscripts and printed books were supplied to me in friendly communications by Professors Davidson, Ginsberg, and Marx, of the Jewish Theological Seminary of America, to whom I give credit in the respective places. One may feel certain that no passage occurring in books printed in modern times was overlooked; but I entertain some doubts whether the halakic literature was exhausted. It is only by mere chance that I was able to add one passage from Mordekai, Ketubot, IX, 234 (Wilna edition).

I have arranged the passages according to the subjectmatter: halakah, philology and philosophy. Authors within the same class are placed, as far as possible, in chronological order. When one passage is quoted by various authors, whether in identical form or not, I thought it advisable to give cross-references.

## A. Halakah

(1) Isaac Alfasi, Responsa, 109.

שאלהה. אם יש מן הדין למי שקנה חצר ומצא בה מומין שיחזור על המום ולפרש לנו טעם רבותינו ז״ל שאמרו אין אונאה לקרקעות ופירש
 שליח יש לו אונאה דיביל למימר ליה לחקוני שדרתיך ולא לעוותי : תשובה, יש מן הדין למי שמצא מום בחצר אם לא הביר באותו מום בשעת הלקיחה. וחהו שכחב חפץץ אלוף ז״ל בענין האונאה יפה אמר. 227
(2) Isaac b. Judah Ibn Ġayyat, Shaiarē Simhah.
a. Day of Atonement Laws, p. 63 (ed. Fürth, I86r).
 וחכמים אומרים חטאתי עויתי פשעתי . . . בהלבות פסק כרבנן וכן נמי

b. Lawes of Lulab, p. 1o3.

יבשו רוב עליו ונשתתיירו בו כדי ز עלין לחין . . . והבי אמר רב חפּץ אם נשתיירו ג עלין כשר. 229
(3) Samuel b. Jacob b. Jam ${ }^{e}$, Ordinances concerning slaughtering. ${ }^{230}$
הגרמה היבא דמיא כנון דקא שחיט עילוי חיטא דרישא או או שחיט משיפוי כובע ולמטה . . . וצאחב מדרש השבם נקל אלמטתורה לם יזד ולם ינקץ סוי מא אذרגֹה מלשון ארמית ללשון הקדש והי אלטריקה אלדי (!) סלכהא מר חפּ אלוף ז"ל.
(4) Isaac b. Abba Mari, Ha-1 1 ṭtur, אוח גט חליצה, p. 32 c. ובן כתב בעל הלכות צריבי למיחב בההיא דוכתא בית דין ה' וכ וכדכתי' גיטא לכתבו במוחב תלתא הוינא וכן נמי אמר מר רב חפּץ גאון.

```
227 See Piske\overline{e}Recanati, 386.
228 See Abraham of Lunel, Ha-Manhig, p. 6I a.
229 Ibid., p. 67a.
230 See Steinschneider in Geiger's Zeitschrift, II, p. 77.
```

(5) Moses of Coucy, Sefer Miswot Gadol, positive precept 48, p. 127 b.
ובםפר חפּץ כתוב שכך היה נוהג מר חפּץ גאון שמביאין שתים וג' כתובות מקרובותיה ונוחנין בפחוח' שברן. ${ }^{231}$
(6) Samuel b. Solomon in Responsa of $R$. Meir of Rothenburg, 250 (ed. Prague).
ובן מנהג של ישראל מנדין על דיני קנסות ער שיפציים עפ״״י הגאונים ורב אלפם ומר נטרונאי ומר חפּץ ואין מרגישיאי על מה שהוקשו לינקטי' בכובסי' ובו'.
(7) Abraham of Lunel, Ha-Manhig.
a. p. 6Ia.

בהלכות פסקו כרבנן ובן פטק רב פלטוי. אך רב חפּי ורבי' סעדיה פסקו כר' מאיר מההוא דנחית קמיה דרב ועבר כר' מאיר ושביק ליה. ${ }^{232}$
b. p. 67 a .

ובן כחב רב חפץ גאון אם נשתייר בו בכל אחד ג׳ עלין לחין כשר, 233
(8) R. Menaḥem of Recanati, Piskē Recanati, $3^{86}$.
 הני מילי במה שקנה הוא בעצמו אבל על ידי שליח יש לו אונאה ריכול לומר לתקוגי שדרתיך ולא לעוותי.234
(9) Mašūd Hai b. Aaron, Máasē Rokeah, quotes in his preface the following note from an old commentary on Maimonides (p. 6):
ורב חפּץ אמר חופר בארץ וקיבוץץ העפר ושרייתו. חפר אלארץ
וֹמעהא וֹבלהא ועגנהא ותשבילהא וסכרהא. .

[^48]
## B. Philology

(1) Ibn Janāḥ.
a. Kitāb al-Ușūl (ed. Neubauer), s.v. אש, p. 7.3, 1. 3 Iff .
 بورفها ويطوون جون جواليها كفوله המתקרשים והמטהרים אל הגנות. وقالوا רבותינו לה شرحها שלש אילנות חן אילן שנטע מתחלה לעוב זה אסור שנ׳ ואשריהם תשרפון באש החליף [נוםל] מה שהחליף שני ופסילי אלהיהם תגרעון לא החליף אלא העמיד תחתיו עבדה זרה וסלקו הרי זה מותר שנ׳ ואבדתם את שמם.
b. s. v. כסת, p. 328, 1.3 ff.

הוי למתפרוח כסתות. חנני אל כםתוחיכנה هذه اللنظة مشهورغ فی
 وهى الوسائد: وامّا الدרים فهى المفربات من كتاب الشرائع لـחפּ ז"ל.
c. s. v. ברד, p. 33I, 1. 5 ff.
 משום כלאים وכר وכסת متكرّر عندمم وهكذا فّسّرفيx חפכץ فى كتاب الشرائع.
d. s.v. כרכב, p. 337, 1.18 ff.

قال חפץ فی كتاب الشرائع وامّا כרכد המזבח, فكالبا الناتيء من البناء واهل الشأم يسّون ذلك شرجبا
 والثازی للزينة لقولهم חנו רבנן אי זה הוא כרכב בין קרן לקרן ומקום רגלי
 והכתיב תחת כרכבו מלמטה ער חציו אמר רב נחמן בר יצחק תרי הוו חד לגנאי וחד לכהנים דלא לשתרקו:
e. s.v. עמר, p. 535, 1. 14 ff.
 استخدامك للاسرائيلية واستشهد بقول الاوائل לא תחעמר בה שלא תשמשנה.

وفى قول الاوائل ايضا הגונב נפשׁ מבני ישראל אינו חייב ער שיכניסנו לרשוחו ֹ יהודה אומר ער שיבניסטו לרשוחו וישתמש בו שני והתעמר

בו ומכרו, 236

$$
\text { f. s.v. עצp, p. 642, 1. } 24 \text { ff. }
$$


 מור וקציעה ושבלת נרד וכרכם משקל ששׁה עשר ששׁה עשר מנה הקושט שענים עשר. وقولهم הקשט هو القسط وقد كانوا ذكووا קציעה. وهكذا ترجم חספץ فی הקושט وترجم فی קציעה عنبرا . ${ }^{23}$
g. s.v. กیา, p. 656, 1. 19 ff.

وقد قال بعض الاوائل انّ דאה بالدال وראה بالراء اسمان لنوع
 אלא שמע מינה דאה וראה אחת היא وعلى هذا القول عوّل חפּ ראש כלא رحمة الهه عليه فی كتابه فی الشرائع.
h. Kitäb al-Lumá (ed. J. Derenbourg), p. 15, 1. 17. אסתלרוֹת תפסירה (יעני תפטיר אלאסמא גיר אלמשתקה מן אלאפעאלא) מן בתב אלעלמא ואלרוסא אלמוחתוק בנקלחם כרב סעריה ורב שׁרירא ורב האי״ ורב שמואל בן חפני ראם אלמתיבה וחפץ ראש כלה וגי וגירהם מן אנחתב אלחםאטיר ואלאאונים רצּי אללה ענהם אוֹמעין.
(2) Judah Ibn Baľām.
a. Commentary on Num. 4.7 (ed. Fuchs).
 ולים לה פיה דלילא.
b. Commentary on Deut. 30. 2.

 הדוה פּ גמלה אלשראיע לכי מא יכמל לה אלעדי אלדּי דנר אלאולון פי

[^49]קולחם דרש i שמלאי שש מאות ושלש עשרח מצות נצטוח ישראל . . .

 אלדי כאן מתל הורית שעה טול מקאמהם דון בנא אלבית וקד כאן אנכר
 אנכר ובעד דללך פלם תבלג מן קולה איצּא אלי הוֹא אלעדר בוֹה. 238
c. Commentary to Judges 20.28 (ed. Poznański).

 לבנוא זה בהה במעני אנה אביח לחם אלתחויג למן שאוא באלאוא פלתלאט


d. Sefer Ha-Tagnis, s.v. v. ${ }^{240}$
e. In his Kitāb al-Tarjīh, Judah Ibn Baľām is supposed to have had the following passage, which was afterwards excerpted by an unknown writer who mistook some of Ibn Baleam's remarks for those of Hefes. ${ }^{241}$

 יקול פיה מחלב.212 קציעה אלעבבר. שבלת סנבל. כרכם אלזעפראן.

238 See Maimonides, Sefer ha-Miswot, ed. Bloch, p. 5.
259 See Tanhum Yerushalmi on the same verse.
240 This is mentioned by Dukes, Litevaturrblatt des Orients, VIII, p. 68o ; but the passage is not quoted.

241 Horowitz, בית עכות ההלֹתות, II, p. 63 ff . As the editor did not understand Arabic, the mistakes are exceedingly numerous. I corrected them as far as was possible, but did not consider it worth while to call attention to every correction, as this would require too many notes. The reader interested in the corrections may compare the original publication with this reprint.

242 This is an interpolation, as I pointed out above, notes 68-70, and the pages to which they refer.

הקשוט אלקטט. קילופה אלבטבאטה. קנמון אלעור. בורית כרשינה אלאשנאן. יין קפריםין שראב אלכבא. מלח סדומית מלח דֹראני. מעלח
 אלתי פיהא צעידה מסתקימא . . . בתוקיף אלראם עליה, פכפּי אמרהא ווֹא פי מסכת יומא א"ר עקיבא טח לי ֹ שמעון בן גולה פעם אחח יצאתי אני ואחר מבני בניהם של ... .לשדה ללקט עשבים ראיתיו שבכה ועחק אמרתי לו מפני מה בכיתה אמר לי כבור נזכרתי ומפני מה שחקת שעתיר ל לו הקב״ה להחזירו לנו ומה ראית אמר לי מעלה עשי כנגדי אמרתי לו הראהו לי אמר לי שבועה היא בירינו שאין מראין אוחו לכי לכל ארם ל ויאמא הצרי
 אלבלםאן ובמא שרח זֹלך פי שבת ק״״ו חניא רֹ שמעון בן אלעזר אומר אין מדליקין בצרי מאי טעמ' אמר רבא מחוך שריחו נודף גזירה שמא יסתפק ממנו אמר ליה אבי" ולימא מר משום שהוא עיף וכוֹ. ואלדי הו
 יתבתת והצֹה אבדא (אבין ?) מא ראית פי הצרי פּאעל מא וכאן אלתבציר מנה פי כל יזם מאיה דרהם טוי מלא חפניו ביום הבפורים.
(3) Solomon Parḥon, Mahbberet he-Aruk (ed. Stern). a. s.v. עמ, p. 49 d.

והחתמר בו (רברי' כ"ד) לא תתעמר (דברי׳ כ"א) דרך פחורה.
 משימושך באשתך הישראלית כדתנן הגונב נפש אינו חייב ער שי שיכנסנו לרשותו ר יהודה אומר ער שיבנסנו לרשותו וישתמש בו בו שנא' והתעמר

בו נמצא עכשיו כי והתעמר בו והשתמש בו.
b. s.v. עsp, p. 60 c .

 שנאמר בפטום הקטרת קציעה וקשט לשני סמנים] ורבינו חפּץ אלוף סגי נהור ראש ישיבה אמר ענברא והרין עמו, ${ }^{244}$
${ }^{243}$ See Ibn Janäht, s. v. עמר.
${ }^{244}$ Ibid., s. v.
(4) Tanhum Yerushalmi, Commentary on Jud. 20. 28 (ed. Haarbrücker), p. I7.
وثال רב חפּץ فى كتـاب الشرايع ان قصة פילגש בגבעה وقعت قريبا من زمان الفتح قال لان فيها הותרו שבטים לבוא זה בזה. ${ }^{245}$
C. Philosophy and General References
(1) Baḥya Ibn Paḳūda, Faräid al-Ḳulūb (ed. Yahuda), p. 7 .


 ותשובות فى .فرائض الاجسام وعةد الاحكام. .
(2) Judah b. Barzillai, Commentary on Sefer Yesirah (ed. Halberstam), pp. 55, 56. This long passage, which gives a Hebrew translation of the first two precepts of the Book of Precepts, was quoted, translated, and annotated above, Chapter II.
(3) Maimonides.
a. Sefer ha-Miszoot (ed. Bloch), p. 5, 1. 3 ff.

צאחב כתאב אלשראיע אלמשהור ראיתה תנבّה עלי גז יסיר מן והם צאחב אלהלכות ועטם ענרה אוֹ יעד בקור חולים וניחום אבלים כמא עך צאחב אלהלכות ואלדּי אסתעטמה פהו עטים לכנֵה אתי באעטם מנה ותבעה איצא במא הו אשנע כמא סיבין למן נذ் פי כלאמנא הרא, ${ }^{246}$
b. Ibid., p. 55, 1. 13 ff.
 מא ישתמל עליה דלך אלפצל בלאמא הרֹא נצّה קאל: "ומנהא אתניץ

[^50]








c. Pe'er ha-Dor (ed. Amsterdam), 140, p. 25 d.


 כפי מה שראיאו במה שכתב פותב הדיימן רב חפצ ז"ל.
Munk, Notice sur Abou'l-Walid, p. 198, quotes part of the original of this passage.
 غلط منه وكان مـّا فى تيعه دون تصهيع
d. Ibid., 142, p. 26 d.

ואלו הבלבילים שהוא מבלבל והקושיוח שהוא מקשה הם כלם בפּי המשנה אבל אני אתקנם בע״ה במקומותם והשי״״ יודע כי כי רובם הטעוני בתם המשכי אחרי דברי האאונים כמו רבינו נםים ז"ל במגלת סתרים ורב חפצץ נ״ע בספר המצות וולתם ממה שאחוס על כבודם לוכרםם.
(4) A Genizah fragment containing rhymed prose. ${ }^{247}$
 ואין ידי לאל בספרי גאון שמואל. ואין לי ממש בי אם בם במכירח תחומ[ש] ולא מצאחי מנוח עד שמכרחי בראשיח ואלה תולדות נוח.
${ }^{247}$ This fragment is now at the Jewish Theological Seminary of America. I am indebted to Professor Davidson for drawing my attention to this passage, and for copying it for me.
(5) A Genizah letter at the Jewish Theological Seminary of America. ${ }^{248}$
כי אותן העשרים זהובים שקניתי בהם כתב ומצות למרב חפץץ בi יצליח האשורי ממנו לקחתים.
(6) Abraham b. David of Portaleone, in his preface to Shiltē ha-Gibbörim, acknowledges his indebtedness to Hefes.

## The Sefer Hefes

(1) R. Eliezer b. Nathan.
a. אבן העזר ספר ראב״", § 30.

וה״ג מצאתי בספר חפּץ שטר שחתמו עליו עדים חמש ונמצאו زֹ ראשנים קִרובים או פסוֹ תחקיים העדות בשאֹא והוא דאיכא עדים דבמילאי חתמו. ${ }^{240}$
b. Ibid., p. II5 c.

וכן נמצא בספר חפּץ היה וזייב לחבירו שבועה ואמר לו דור לי בחיי ראשך יכול לחזור בו ער שיקבל שבועה מפי ב"ד.
(2) R. Eliezer b. Joel ha-Levi (ראבי"ח). This writer quotes this book, according to Gross. ${ }^{250}$ The ראבי"ח is now being edited by Dr. Aptowitzer, but the first volume that has hitherto appeared contains no reference to the Sefer Hefes.
(3) R. Isaac of Vienna.
Or Zaruai.
a. I, § 6 I 5 .

ובספר חפּ נמי הביא דברי הירושלמי על ההיא דר״א פ״״ דבתובות ולא כחב אי סמכי' עלה א׳ לא.

[^51]b. Ibid., III, Baba ķamma, § 281. בספר חפּ כהוב מצינו בתשובות שאהילוח של רב נטוּ נטונאי גאון שיהודי שמגרים ומאניס את חבירו ומפסידו ומענישו ממון ואין עדות באותו העניש מה יעשה. והשיב שהמומר והמגרים לא מצו לאו לאשתבועי ואפקועי דהיכא דאמרי׳ כל הנשבעין שבחורה נשבעין ולא משלמין היכא
 דישראל ביון דנפל ביר . . . אוּא לחם חנינה לפיכך נשבע הנגרם וחנמסר ושקיל צל העעוש מיד המוסר.
c. Ibid., § 284.

בספר החפּק, רב פללטואי ראש ישיבה אמר מסור פסול לעדות לא
 רבים אזילנא ומסירנא לך מן דיבריה רשע הוא וכי וכי אמרו רבנן לא נחששו ולו
 מדיבורא קא מויק ופמול לעדות וחפי איפסיקית בתרחי מתיבתא דינא דמסור.251
d. Ibid., § 370.

בספר החפקי. הכהו בנייר בפנקם בעורות שאיין עבורין בטימוס שטרות שבידו נותן לו ארבע מאות זו לא מפגי שהיה מכה של צער אלא מפני שהיא מכת בניון, שנאמר קומה ה' הושיעני כי הכית את כל צל אויבי לחי. ואומ' בשבם יכו על הלחי את שופםי ישראל. ואומר גוי נתתי למצים ולחזי למורטים.
e. Ibid., § 380.

ופר"ח וצ״ל הילבתא ברבא דאוּ ארם מוחל על ראשי אברים שלו. וקן בספר חפק לא חביא אלא דברי רבא.
f. Ibid., § $3^{8 \mathrm{I} .}$

בספר חפץ גליון. החובל בחבירו ומת החובל יתנו היירשין שלו


261 See R. Meir of Rothenburg, Responsa, 252 (ed. Cremona); 307 (ed. Prague) ; R. Samson b. Zadok, 569 ; R. Meir ha-Kohen, Haggahot Maimuniyyot, Hilkot'Edut, 1 I. 3 .

שֵאין. שם טענה הרי זה נשבע ונוטל. היה נשוך במקום שאין יכול לישוך את עצמו הרי זה נוטל בלא שבועה. לאחר זמן זה אומר חבלת בי והוּא אומר לא חבלתי הרי זה כאחת מן הטענות.
g. Ibid., Baba meṣíà, § 38 .

בחפּץ הניקין בגירסת ירושלמי ראובן גלל שדה משמעון ומכרה ללוי ולי נחנה במתנה ליחודה בא שמעון וטרפה. יהוּ יהדה לא אזיל בלוי ולוי
 טיבו אבל בעל מתנה לא יכול למיטרף לנותן דאמר ל יוסי איץ שעבוד למתנה וה"מ שלא באחריות.
h. Ibid., Baba batra, § 76.

ובטפר גאונים הנקרא ספר חפצ כתב ואם מת ראובן חחילה ואחר כך מתח אמו אם ישי לו בן עומר במקום אביו להנחיל אחיו מאביו.
 דאמר קרא מטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב יורש את בנו אף מטה האם אשה יורשת אח בנה. וליתא אלא כמתני' ק"ימא לן.
i. 1 bid., § 78.
 ראובן הוו ליה בני ובת קטנה שכיב בפור בחיי אבוהי ושבק בני ובי וברת ושבק ראובן אבוהון וקא תבעין בני בריה ראובן" חלק במורה דאבוהוּון

 ליה בוואי ויהבין לבעלה בדמי נסבא עכ״ל הגאון ק״ל.
j. Ibid., § 99.
ופסק בספר חפּץ דקיימא לן ערעור דחד.
k. Ibid., § 1 по.

ובספר חפץ גרס׳ האומר תטול בתי כאחד מן הבנים וכו' והא נמי

## l. Ibid., § 112.

ובספר החפּ כתוב ת״ר ר ייחנן בן ברוקא אומר אם אמר על
 קיִימין. כיצר אם אמר על בת הבבן ביץ הבנים ועל בן הבת בין הבנות דבריו קיימין אמר על בת בין הבנים ועל האח בין הבנות לא אמר ולא בלום עכ״ל.
(4) R. Moses of Coucy, Sefer Miszoot Gadol.
a. Negative precept ili, p. 36 d .

אבל אם בדקה יום ראשין ויום שמיני בלבד ולא בדקה ביים השביעי בזה נחלקו רב ורבי חנינא בפרק אחרון ואליבא דרבי אליעור דרב מתיר
 חנינא אוסר הואיל ולא בדקה בסופּ . . . הואיל ולא נתברר הלכה כדברי
 הלבה כרב.
b. Positive precept 107.

וגרסי' נמי בירו’ בפ״ק דסנהדרין ובספ' חפּץ הביאו בימי ר' שמעוֹ בן יוחי בטלו דיני ממוגות א"ר שמעון ב; יוחי בריך רחמנא דליבא חכם
 מנת שתדוננו דין תורה אמר להם איני יודע לדון אתכם דין תורה. ${ }^{252}$
(5) R. Meir of Rothenburg, Responsa.
a. (Ed. Cremona), 127.
 בפירושיו ובספר חפּץ משום דמסיק לבםוּ פרק אלמנה דע״ל נכםי בחזקת יתמי קיימי.
b. Ibid., 252.

כתב בספר חפּץ מסור פםול לעדות ולשבועה ובן פסקו בשתי ישיבות ער כאן לשונו. 253
${ }^{252}$ I am indebted to Professor Louis Ginzberg for this reference. That Hefes in his Book of Precepts discussed such matters is evident from text, fol. 5 a , ll. 13 ff .
${ }^{253}$ See above, note 25I.
c. (Ed. Prague), $\mathbf{1 7 5}$.
[לענין נסבא] כלומר שאםם בא להתיבן ולעשות מחן גרוטאות נממצא מרויח דיהא בהן כסף יותר מן הראשונים והועיל עליו אבּי פרוטה אסור משום רבית כך פרש״יו וכן נמצא בספר חפּץ.
d. Ibid., 307.

נמצא בספר חפּץ רהבי אמר רב פלטוי נאון ראש ישיבה מסור פסול לעדות ולא מבעי' מסור גמור ומפורסם אלא אפי׳ אינש דפני לחברי' וא״ל בפניו אוילנא ומסירנא לך הו״ל רשע והא דאמרו רבנן לא גחשדו ישראל על כך ה"ם דסני לי' ושתיק אבל היבא דקצווח בפרהסיא דקמויק לי׳ פסול לעדות ובן נפטק בב' יששיבות. 254
e. Ibid., 852.

כתב בעל החפץ אששה שאבדה כתובתה ונתאלמנה או נתגרשה גובה אפמי חוספת ומביאי' ב׳ או ג' כתבוב של קרובותיה ונותני׳ לה כפחותה מהן ובשבועה וכן המנהג. 255
(6) R. Ephraim b. Jacob, Responsa of R. Meir of Rothenburg (ed. Lemberg), 318.
ובספר חפץ נמצא כתוב שכך נמצא בהלבות פסוקות דוֹ אבא ההוא
 דרב ואמר מברזא ולעיל אםור בהנאה ומברזא ולתחת מותר בהנאה.
(7) R. Isaac of Corbeil, Sefer Miswot Katan, 82, headed לקוטין מרבינו מאיר מרוטנבורק ז״ל p. 22 b.
רבינו חננאל פסק בספר חפּץ שעשה שאפיצ אדם שנשבע בנקיטת
חפּץ שישׁ לו התרה לדבר מצוה.
(8) Tosafot Baba meṣia, 4 a, headed ורב ששׁת.
א אך בספר הפץץ משמע דהילך חייב.ב257
${ }^{254}$ See above, note 251.
${ }^{255}$ See R. Moses of Coucy, Sefer Miṣot Gadol, positive precept 48, p. 127b; Sefer Mordekai, Ketubot, IX, 234 (ed. Wilna).
${ }^{256}$ See R. Samson b. Zadok, 412.
257 See Haggahot Maimuniyyot, Hilkot T? To'en we-Nit'an, 4. 工.

II4 HEFES B. YAṢLIAḤ'S BOOK OF PRECEPTS
(9) R. Samson b. Zadok, $\boldsymbol{r}^{\prime \prime}$ תשת.
a. 412 .

ובתב שאם נדר אדם לנרש את אשתחו יגרשנה ואח"ב יחזור וישאנה ובשביל שעברו כבר ימים רבים שלא למדו מסכת נדרים בישיבה החמיר בשבועות ונררים. אמנם ר"ח פסק בספר חפץ שעשה שלדבר מצוה יש לו התרה. 258
b. 569 .

נמצא בספר חפץץ הבי קאמר רב פלטוי ראש ישיבה מזיק פסול לערות ולא מבעיא מזיק גמור ומפורסם אלא אפילו אינש דסני לחבריה ואמר
 ישראל על בך הני מילי דסני ליה ושתיק אבל היפא דצווח בפרהסיא דקא מזיק ליה פסול לעדות והוא הדין לשבועה וכן נפסק בשתי ישיבות, ${ }^{259}$
(土) R. Mordecai b. Hillel, Sefer Mordekai.
a. Yebamot, II, 6 (ed. Wilna).

זוקא לא פקעא בצרי וכן הלכה וכ"ם רבינו חננאל ובן ספר חפּן ובן .שאר הנאונים.
b. Ibid., II, 7 (ed. Wilna).

דרבי חייא לא איפשיטא אם יש להם הפסק או לא ואזלינן לחומרא ויחלויץ וכ"פ ר"ח וספר חפּין
c. Ketubot, IX, 234 (ed. Wilna).

כתב בעל החפץ אשה שאבדה כתובתה ונתאלמנה או נתגרשה גובה אפילו תוספח ומביאין ב' כתובות או ג' מקרובותיהז ונותניץ לה כפחות' שבהן ובשבועה. ${ }^{260}$
d. X, 243 (ed. Wilna).

וששׁאלתם במילתא ראיכא פלוגתא דרבוותא אם יש לעשות שודא דדייני לא עבדינן שודא אלא מי שהוא גדול הדור ומומחה לרבים מדאמר
${ }^{258}$ See R. Isaac of Corbeil, Sefer Miṣwot Ķatan, 82.
${ }^{259}$ See above, note 25 .
${ }^{260}$ See above, note 255 .


 איתמר המוציא מחבירו עליו הראיה ושלום מב״ב וכדברי הר״ם. כך כתב בספר חפקץ.
e. XII, 265 (ed. Wilna).

וכן כתבתי לעיל פרק הכותב משום ספר חפּ [בדבר אשה שתתבעה
כחובתח].
f. Ķiddushin, I, 488 (ed. Wilna).
 מדעתה] אבל בספר חהּץ פסק כרבא וכרבינא.
g. Ibid., 489 (ed. Wilna).

ובספר חפץ פסקו דלית הלכתא כשמואל ובעינן דלחוי הכא ש״"פ.
h. Sanhedrin, III, 696 (ed. Wilna).

ובספר חפּץ משמע דאוהב או שונא פםולין לרון פדאמרינן פרק שני רייני גזירות.
i. Makkot, I, 728 (ed. Wilna).

ובספר חפּץ נמצא דלא מכשרינן אלא היכא דאיבא עדים דלמלוי
חתמו• ${ }^{263}$
j. Glosses to Mordekai, Yebamot, X.

ובספר חפץץ תירץ הא דקאמר מפיהם ולא מפי כתבם כשאינו
(iI) R. Meir ha-Kohen, Haggahot Maimuniyyot.
a. Ahabah, end of Seder Tefillot, 4.
 בריש שבועות עבר קומי תיבות' בריש שתא לא אדכר דריש ירחא

וקלסוניה וסיים בספר חפץ בל המטור מן הדבר ועושהו נקרא הריוט.

```
261 See ס\, § 30.
```

b. Hilkot Shekênim, 3, 5 .

וכ"פ ר"ח בסצר חפּ [שמגלגלין עליו את הכל אם נגדרה הרוח הרביעית של חורבת].
c. Hilkot Ishshut, 14, 30 .

ואי בעי למיפק משום דאיתמרעת ולא בעי דלירו' לה בעל לא לא
 איתתא מקמי גיטא ירת לה בעל וכן כתב בה"ג ובפר"ח ובדברי ר״י אלפם ובספר חפקן.
d. Hilkot TTo óen we-Nit an, 4, i.

ודלא כספר חפצ ומהדורא בתרא דר״ח שפסק מבאן דהילך חייב.ב 262
e. Hilkot 'Edut, 11, 3 .

כתב בספר חפּץ שכך אומר רב פללוי דלא מבעיא מסור גמור אלא אשּי אדם מפוּרםם ומריב עם חבירו ואמר לו אלך ואמסור ממונך הואיל


נפסק רין חמסור בשתי ישיבות ס"ח ע״ב.ב 26
(12) A commentary to a Maḥzor. ${ }^{264}$
a. Fol. 37 a .

ומן פסק האילפם דאשמש בהו בכלי שני כגון קערות וכיצוא בהן כי
 וכן פטק נמי בספר חפץ.

[^52]${ }^{264}$ I am indebted to Professor A. Marx for his kindness in copying these two passages for me. He also drew my attention to Marco Mortara, Catalogo dei Manoscritti Ebraici della Biblioteca della comunità Isvaelitica di Mantova, Livorno, 1878 , p. 36, where the following note occurs in a description of Responsa mostly by R. Meir of Rothenburg : 'Molte opere ed autori

b. Fol. $3^{8}$ a.

וכן פםק האלפםי בתוך ע"ז ובסיפו של גוי שחוֹתמו חמין בין ביורה גדולה בין ביורה קטנה מותר דקיימא לן נותן טעם לפגם מוחר וכן פטק רבינו חננאל בספר חפץ וכל הגאונים התירו אפילו בקדירה בת יומא.
(13) R. Abraham (brother of R. Meir of Rothenburg) in ספר סיני.

## VIII

## Conclusion

In copying this manuscript I have endeavoured to give a faithful reproduction of the original. Even in cases where there was an obvious scribal error I preferred to let it stand in the text and correct it in a note, rather than give the emendation in the text and call attention in a note to the error in the manuscript. I felt justified in doing so, because this is a unique manuscript, and I wanted to give the reader the opportunity of seeing at a glance what is actually there. The best emendation, unless it is independently corroborated, necessarily contains an element of subjectivity, and it is hard to draw a line of demarcation between the certain and the probable, for what may appear obvious to one writer may be considered far-fetched by another. By giving only 'correct' readings the editor unduly influences the reader. In one minor point, however, I have perhaps deviated from the original. I have joined the definite article $k$ to the following word in accordance with Arabic usage. Now the words in the manuscript are not sufficiently separated from one another, and it is hard to tell what was the copyist's intention in this matter. There are one or two cases, however, where $\mathbb{N}$ is at the end of the line, and belongs
to the word with which the next line begins. ${ }^{265}$ This would seem to indicate that the copyist considered this particle as a separate word. Owing, however, to the rarity of such cases, I did not deem it advisable to disfigure the text.

My omitting to supply diacritical points over the letters was based on very careful considerations. At first sight it seems strange that there should be a consistency. in placing dots over $ט$ and $s$, while the other letters are systematically neglected. This characteristic is shared by practically all old Genizah fragments that I examined. That the Jews who employed the Hebrew alphabet for Arabic words adopted a phonetic scheme is evident from the circumstance that $\dot{\chi}$ is represented by $د$ and $\dot{\varepsilon}$ by $\lambda$, and not by $\dot{\Pi}$ and $\dot{y}$, respectively. They attempted as far as possible to write down the words as they were pronounced. Now we have no means of determining exactly at what period the distinction between some letters differentiated by dots was dropped in pronunciation, but it is safe to assume that this process took place before the Jewish-Arabic period. In colloquial Arabic there is no difference between $\stackrel{\text { and }}{\mathrm{j}}$, $\because$ and $ث$. This at once explains why no diacritical mark was put over 7 and $\Omega$. Then $\dot{\varepsilon}$ approximates so closely the pronunciation of the hard $g$ that Arabs (even in Egypt where $c$ has the hard pronunciation) in the majority of cases transliterate the hard $g$ by غ . European Arabists are sometimes puzzled by such a word as غازيت, which simply represents gazette. ${ }^{266}$ This would accordingly dispense with the necessity of placing a mark over 2. The pronunciation

[^53]of $כ$ without a dagesh coincides with that of Arabic $\dot{\sim}$, and there was no need to indicate that no dagesh was in that letter, just as in unvocalized Hebrew texts that mark is omitted. ${ }^{267}$. Had they intended to place a diacritical mark over $コ$, they might have more judiciously chosen letter $n$ with a mark to represent $\dot{\tau}$. It is only to represent $\dot{\dot{j} \text { and }}$ ظ, which have no equivalents in the Hebrew alphabet, that they were compelled to resort to diacritical marks. Accordingly we have no right to tamper with these texts. It is easy to supply the diacritical points, and to make the language appear more classical. But what benefit would we derive? Our loss is evident; for by altering the text we destroy the only material we possess for the reconstruction of Jewish-Arabic. I wish to lay especial emphasis on this point, for I confess that I attach more value to the linguistic aspect of such texts than to the philosophic or halakic. The reader who is not sure of the values of some ambiguous letters will find sufficient guidance in the translation and notes.

The Hebrew translation follows the original as closely as is compatible with the Hebrew idiom. I did not feel bound to follow the style of the Tibbonites in vocabulary or construction. The Tibbonites have no doubt enriched the Hebrew language, but their conception of the duty of a translator is, to say the least, out of date. Why should one be compelled to write בזה הששער merely because the Tibbonites wrote so in conformity with the Arabic construction? The Hebrew idiom is to say כדבריך, where in Arabic كقرلث , פוטי would be used. Why, then, should we say באמרך, which

[^54]is an infinitive, and would convey a different idea? Moreover, Hefes mostly had biblical or talmudic expressions in mind, and I thought it advisable to reproduce these expressions as far as possible. This naturally makes the style slightly uneven, for biblical and talmudic constructions occur side by side. To obviate too great a contrast, I refrained from employing the waw consecutive. Hefes invariably introduces biblical and talmudic passages by כן and $\dot{j}$, respectively. The $b$ of does not mean because. It is, to my mind, employed as a technical distinction between biblical and post-biblical passages. Considering the various terms by which this distinction may be expressed in Hebrew, I decided to render כמו שכחוב by and למל by שממרו. The expression שמו would certainly not have done justice to the latter. The Tibbonites would, I suppose, have rendered these expressions by לאמרם and לאמרו לארו

I herewith take the opportunity of expressing my gratitude to Dr. Cyrus Adler, President of the Dropsie College, for his kindness in placing the manuscript at my disposal and for encouraging me in my work. I am also indebted to Prof. Henry Malter for reading the proof-sheets and for some valuable suggestions, to Prof. Louis Ginzberg for locating a few passages for me, and to Prof. Alexander Marx for his promptness in forwarding me books, which I needed in connexion with this publication, from the library of the Jewish Theological Seminary of America.

## ARABIC TEXT

## I a

זכר את הטומאה עעלמו ממנו זה וזה' והשתחוה או ששׁהה כרי השחחואה
 הששחחואה ח״ב על כל אחת ואחת דברי ך יששמע' שהיה ר׳ ישמעצ' אומ' ונעלם
 5 ר 5 אליעור ור' עקיבא אומ' אינו חיבב אילא על היעלם טמאה בלבד וקאלו ונעלם ממנו נעלמה ממנו טמאה או יכול בעלם ממנו מקדש תלמי לומי ונעלם ממנו וחוֹא טמא על העלם טמאה חוא חי״ב ואין חייב על העלם מקדש דברי ר' עקיבא ר' אליערר אומ' השרץ ונעלם ממנו על העלם השל ועריץ
 oו שני טעמים לחייב על העלם טמאה ועל העלם מקדש וקאלו תניא מניץ

Fol. ra, l. r. This is the end of the eighth precept of the third section of the third book. As this section evidently dealt with civil matters, chiefly with the laws of damages, the discussion about the punishment for remaining in the sanctuary while unclean, must be regarded as a digression. Owing to the author's scheme of freating every detail from all possible points of view, such digressions are frequently indulged in. See especially fols. $4 \mathrm{a}, \mathrm{ll}$. 2 Iff , and $18 \mathrm{~b}, \mathrm{ll} .8 \mathrm{ff}$. On the other hand it would serve no useful purpose to speculate as to what this precept actually was. The passage occurs in Tosefta Shebu'ot I. 8, where it is corrupt, as several words obviously fell out through homoioteleuton. In order to describe all possibilities the text must be נטמא בעורה ונעלמה ממנו טמאה וזכר את המקדש נעלם ממנו מקדש וזכר את הטמאה נעלמו וגון text as well as by Babli Shebu'ot 14 b.
1.2. ששנדבר] The printed text has ונרבק which is certainly inferior, if not impossible. Z[uckermandel] has שמדבר.
1.6. אונעלם וגו] Sifra Wayyikra, chapter 12. 7 (ed. Weiss, p. 23 b). See also Shebu'ot 14 b, Keritot 19 a, Niddah 28 b.

1. ло. Shebu'ot 4 a.

שאינו חייב אילكא על שעיש בה ידיעה בתחלח וידיעה בסוף וחיעלם הֵּחֵּם

 קאתני הכי קאמ איזו היא השתחואהת שאיק בה שהחייה ואיזו היא השתחחוא［ה］ שיש בה שהיה שאין בה שהייה כריעה שישׁ בה שהייה פישוט ידים ורים ורגל［ים］


 כלו וכל ישראא ראים ברדת האא וג׳ ודלך לذ לפטה ：
 צרימהא פצאדרٌ שוכא ואחרקת כדסא או סנבלא קאימא פי מנבח［ה］ אא גירה ממא פי אלצּאע או יודי קימה דלך בק＇בי חצא אש ומצ׳ וג׳

1．12．Ibid．， 16 b．אัา，not กาา，is the authority there．Although the passage is corrupt in this quotation，as an essential sentence is omitted after $\dot{\operatorname{ENS}}$＂הכ，the phraseology would suggest that Hefes had a slightly different text．In the Talmud two versions of Raba＇s statement are recorded，and Hefes quotes the second．

1．19．ذذ］This is not accurate ：the verse in 2 Chron．7． 3 contains twenty－three words，and there is no possible way of reducing it to twenty－two， for if we omit monosyllabic unaccented words there would be less than that number．

 impersonally：The Hebrew translator of the first two precepts quoted by Judah b．Barzillai in his commentary on the Book of Creation construed it in the former way．But the dots and space after פנתה seem to indicate that the copyist took it to be passive．For the sake of clarity I followed the latter in my Hebrew translation．
 These four words represent Hebrew ${\underset{T}{T}}_{T} p_{\tau}$ ．Sa＇adya translates it by N⿰亻⿱丶⿻工二．

1．22．Exod．22． 5 ．

צארם אלנאר ונאלבהא פאחרקח סואן פי ארי דלך • פאמא אוֹ צאן אלסבב פי צגרימהא חבוב ריח לא גיר פאלגאלב להא בריא לקוֹ וכי תצא אש ומצ'

## I b

ומצאה קוצ' וג' כי תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר את הב' פתח בתוב בניזקי ממונו וסיים בנקי גופ! ואיצא השלח את הבערה ביד חרש שוטה

וקטן פטור מדיני אדם וחייב בריני שמים שלח ביר פקח הפקח חייב אחד מביא את העצים ואחד מביא את האור המביא את האור חייב בא 5 אחר ולבה המלבה חייב לבתו הרוח כלם פטורין: ואלעאמר אחראקהא
 שוגג ובין מזיד בין ער ובין יששן טמה את עין חברו ושבר את הכלים משלם נזק שלם ואיצא לעשות שאין מתכוין כמתכוין: פאמא אוֹ

 ולא גירהא פטאן כאן אלנחר או אלר אצעעה ואלגאדה אקל מקדארא מן דלך
 or transfers from one place to another. Does it, perhaps, represent המלבה? But I have never met غلب or in that sense.

1. 24. Baba kamma $22 \mathrm{~b}, 60 \mathrm{~b}$. In these texts another passage is inserted before שלׁם ; but Hefes only quotes the interpretation bearing on Exod. 22. 5.

Fol. rb, l. i. בתוב] Scribal error for הפתוב.

1. 2. Baba kamma 59 b.
1. 4. המבּיא in the printed text has in places.
1. 6. [םיואן] The orthography is exceptional, as usually short vowels have no symbols in this manuscript. 'אדם וכוֹ] Baba kamma 26 a.
1. 8. Mekilta $d^{\prime}$ R. Simeon b. Yohai, p. 14 (ed. Hoffmann).
1. 9. This word obviously represents שראלֹאחל a pond, but is not recorded in any lexicon in that sense. As رَضَ denotes he sucked, may be a place where water gathers.
1. ro. جَادٌّ
H.

L

פּילומה אלקימה לקי עברה נהר או שלולית שהן רחבין שמנה אמות
פטור ואיצא עברה נחר שהוא גבוה ארבע אמות או דרך דרו הרבים או נהר



או טפּרח פאחרקת מלך גירח פלינטר אוֹ כאן מקראר גסמהא אלוי
קצד צארמהא מתי יחערי מנה אלי מא אחרקתה פילזי צּ צארמהא
קימה דלך• פאמא אן פאן ליס פּי קוה גסמהא דאך מא מא יתעדי מנה אלי



 ישלם המב' אֹֹ הכל לםי הדלקה אפ רב נחמן אض רבה בר אבוה אט

## 2 a

רב הכל לפּ גובהח של דלקה אט רב יוסף אט רב יהודה אט שמואל הלכה כר' שמעון' וקאלת אלתוספה פי כמיה מא תחנאוזה אלנאר אד אצֹרמד[ח] ואלריח עאצף פאחרקת המדליק בתוך שלו כמה תעבר הדלקה i אליעזר אוֹ שש עשרח אמה דרך הרבים בשעת הרוח שלשים 5 אמה ך יהודה אוּ שלשים אמה בשעת הרוח חמשים אמה ל עקיבה אוֹ

1. 12. Baba kamma 6ra.
1. 13. Ibid. The first נהר is no doubt a scribal error for as these words are graphically similar.
1. 14. Ibid. Instead of $\dot{\text { b }}$ the printed text has דתן
1. ז7. מאת, as in the next line.
2. 18. 
1. 20. Ibid., 6r b.

Fol. 2 a, 1. 3. Tosefta Baba kamma 6, 22. 23. There are only a few insignificant variants, as שוב before the second מעשוב is omitted in the printed text. Z. has תבעיר instead of

חמשים אמה בשעת הרוח שלש מאות אמה מעשה בערב שקפּץ האור יתר משלוש מאות אמה והזיק שוב מעשה שעברחה הדלקה את הירד שהיתה קשה במה דברים אמוֹ בוֹאן שקקםצה אבל אם היתה מסכסכת והולבת או שהיו עצים מצויים לה אפילו ער מיל הרי זה חייב עברה נהר סו או גדר או שלולית שהן רחבין שמנה אמות פטור : פאן אחרקת כדסא
 ממא פי אלעאדה וצעתה הנאך פּלזם צזארמהא קימה גמיע דלך" פאן


 אוּ אیי משלם אילא גדיש של חטטים או גריש של של שערים היה גדי כפות לו לו
 לi יהודה במדליק את הבירה שמשלם בל מה שבתוכה שמן דרו דוך בני ארם לחניח
 20 סברי כלים הראין לה אی; שאהין ראויין לה לא ומא אינחה מורגין וכמלי בקר פאמא קוֹל או השרח פמא מן רסמה או יוצע פּ אלחקול מן כשב וקצב

1. 15. Baba kamma 6 r b. Differs from the printed text in omitting בלים before and in inserting שלים after ודלקו, Comp. Tosefta 6, 24.
1. 17. 
1. 19. Ibid. The phraseology, which is different from that of the printed text, seems to indicate that Hefes had another reading.
1. 2r. . .. M . . . $\mathrm{N}_{\mathrm{N}}$ ] This sentence offers some difficulty. The most obvious solution is to emend $\mathbb{N}$ to $\mathfrak{N}$, and to take in the sense of custom, manner, for which Hefes usually employs the word עאדה (see above, 11. 12, 13). The translation would then be בל דבר שדרבו להניחו בשרות. עו. If, however, the text is to be left unemended, we have to consider the words א אן as a gloss or parenthetical phrase. רסמח would then have the meaning of he wrote. According to this explanation Ḥefeṣ wishes to convey that the inclusion of wood and reeds is to be derived from the word $1 N$. As this explanation does not involve any change in the manuscript, I adopted it in my Hebrew translation, in spite of the fact that it is slightly awkward. אאלחקול] Plots of land not for sowing.

וחנארה אלבני ומא נחא דלך פקימה דלך ילזם אלצאیרם לקוּ וכן סוד של ק[ מנים] ושל קורות וכן מרביך של אבנים ושל צרורות שהתקינן לסיד שנצא או הקמה

$$
2 \mathrm{~b}
$$

או האילו בשמע או השדה אפּילו לחכה את העפר : וחדה אלה אלשראיע



 אלי אלחאכם לן ינב עלי אלחאבם אסתבראגה מן ראובן ורדה אלי שמעוע


 io ליה כעבדא היכי ראיץן רבא הכי והא רבא הוא דאמ כל ששממין אתו בעבד אין גובין אתו בבבל אין הכי נמי ואילא שאני הכא דאקדים ניק תפש

1. 22. Mekilta d' . Ishmael, p. $\boldsymbol{Y}^{\prime \prime \prime}$ (ed. Weiss). סווד should be changed into סור, as in that edition. See also Ohalot 3, 7.
1. 23. Both מרביך and מדבְּך are recorded. But 6. 4) would support the second reading.
 may be retained as a variant instead of the usual במשלמש be a scribal error for $\underset{\vdots}{\dot{0} \text {. It is also possible that one of the nine was not }}$ included in this category.

1.3. Baba kamma 84 a. The printed text has twice before ארם Read Re.
1. 7. Ibid., 55 b. תמשרי are obviously scribal errors for and and תרנגלו, ת ת respectively. On the other hand it appears that in the printed text the sentence והני מילי ברברבי אבל בזוטרי אורחיה הוא, which interrupts the logical sequence, is a later insertion, due, perhaps, to the Saboraim.
l. 9. Ibid., 84 a. תגבר is a corruption from The other variants seem to be genuine and are mostly superior to the readings of the printed text.

 תוסט תקאת אהל אלמכאן חסב חאלחי אלכצמין פי אלזמאוֹ אלחאצוּר פאוֹ 15 חאבא שמעון ען קבול דלך פליחרם לדלך פאפא אן קבל שמעון ולם ירֹ ראובן פלישהד לשמעון ואן אלתמס ראובן אשכאון שמעון אלו אלי ארץ ישראל ליחחאבמא הנאך פלה דלך פאן חאבי שמעון ען דלך פלליחרם לקוֹ ואי אמ
 ליה ובין כך ובין כך משמתינן ליה לסלוקי חויקיה מדר נתן דתניא ר נחת 20 אוֹפ מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ויעמיר סלם רעוע בתוך רוך
 אלג אלמשתםל עלי אלם אלשראיע אלמצדו דברהא" אלקםם אלה יחי יה שריעה לים ילום פעלדא פי הדא אלומאן

$$
3 \text { a }
$$

לא פּ ארץ ישר' ולא פּ גירהא מנהא ט שראיע אמרא ושריעת"ן נהיא אלשריעה אלאולי מנה חה חוגב אדא כאן חור גיר מערוף באלנטא[ח]



1. 12. The word ראובן evidently fell out after mistake.
1. I4. תחוסט] This word is best taken as fifth conjugation, either
 arbitration. The second conjugation is syntactically possible, and perhaps preferable, but is unknown in the sense required here. תחת P/ Plural of تِقَةً (from a faithful man. For the ending comp.
2. 15. The signification he excommunicated is recorded only by Dozy. It would thus not be unlikely that its occurrence here is due to Hebrew influence.
1. เ6. $\boldsymbol{~ M N E N ] ~ I n f i n i t i v e ~ f o u r t h ~ c o n j u g a t i o n ~ = ~ t o ~ c a u s e ~ t o ~ c o m e , ~ o r ~ t o ~}$ appear. See Dozy.
2. 17. Baba kamma 15 b. The superfluous $\mathbb{N}$ after בהדא ought to be !. Instead of מומנונן read מזמנינן. The rest are genuine variants.


5 ואלרבץ ואלרפצ מתסאייה פי חכם אללגיחה לקוֹ כנום שורך ואני אשמפרנו



 oi מפחרם וכדלך אנואע אלםאיר מתי פעל פי אלאנסאו מתל פעל אלחור אלאואטוח

 פימא בעד פלא לקא' שור תם שהמית עד שלא עמד בדין מברו מבור והקדש][ם]
 15 בין חב ער שלא הזיק ובין הזיק ער שלא חב מה שעשה עשוּי ומשעמד בדין
 קדמו בעלי חובת והנהיגוהו בין חב ער שלא חויק ובין הויק ער שלא חב לא עשה כלום לפי שאהּן משתלם אילא מנופו פאמא ליקרב לא יגוז בל יבאי
 20 האשה פישמל אלממסוח ואלכנחי ואלאטפאל איצֹא לקוֹ א"וֹ לי אילא איש
torn off. As this word represents , נשיכח, there can be no doubt that $\dot{\gamma}$ is to be supplied.

1. 5. [ואלרפּ A dialectic variant for the ordinary joَjor. See Dozy. חייב Tosefta Baba kamma 5, 8. The reading of $Z$., confusing and פטור can scarcely be defended. See also Babli Baba kamma 48 b. The variants are insignificant.
1. ri. Mekilta d' R. Simeon b. Yohai, p. 135 (ed. Hoffmann). See also p. 13r. The former passage which practically agrees verbatim with this one applies to a different case. It is the latter which Hefes had in mind.
2. 13. Baba kamma 33 b. See Tosefta 5, r. There are numerous variants in arrangement of the sentences as well as in individual words.
1. rg. 1 . [מרמה = = which is an excellent equivalent for ' In this manuscript $\Pi$ and $\pi$ are quite different from each other, and the copyist no doubt wrote יחמל should be left alone. It seems that in the first manuscript of which the present one is a transcription $i, \Pi$, and $\Omega$ resembled one another.
2. 20. میسورح [אלממטוח usually denotes castrated, but it no doubt

ואשה מנ"ן לרבות קטן וקטנה וטומטום ואגדרגנום תלט לומֹ את האיש
 אלמקאמרין פנטח פקתל פלק יגב קחלה לקא׳ שור האצטדין אינו חויב מיחה שנ׳ כי יגח ולא שיגיחוחו" ואיצא שור האטטרין כשר לגבי מזבח טפני

## 3 b

שהואא כמעוםה" וינצם אלי קוה קולח ולא יאבל את בשרו חחרים

 לא יאבל לא האכל לא יאבלו אחד איסור אטילה ואחד איסור הנאה במשמע
 אששר בשעריך ולגי במבירה דתניא לא תאכלו כל נבלה ולרבות' לדלך שרוח

ותכציצאת נכתצר דברהא לטולהא• ובעל השור נקי פברי מן סאיר אל תבאעאת• ואלאנואע אלואגבה עלי רב אלחור אלמוער אעני אלמשחור עליה באלנטאח לא ילזם גמיעהא רב אלחור אלגיר מערוף בדלך אעי io אלתם ואללאזמה רב אלתור אלמוער כמסה • מנהא אלחזאמה שהאדה אלשחוד עליה בדלך ומנהא ארי פיה דיה כאמלה וקתל אלתור אן כאן למא represents here אנדרגנוס which stands for [א" Mekilta d’ R. Simeon b. Yolai, p. 13r. The in in and האשה is to be deleted.

1. 23. . here ink, I translated it accordingly. The Hebrew equivalents would be מתחרים, מתערבים, or שטור וכו' מוחקים] Baba kamma 39 a.
1. 24. 1bid., 4 I a. The words 1 are omitted here.

Fol. 3 b, 1. 3. לאא כלהא] This is a further strengthening of בעץ of the preceding line : the prohibition of deriving any benefit applies only to same cases, not to all. Toread it as one word לאבּה would yield no suitable sense.
 dittography. The variants are insignificant.

1. rr. ${ }^{\boldsymbol{j}}$ ] The paying of ransom and the killing of the ox are regarded as one point. See the passage froin Mekilla quoted below.
 יודי ללעבר ל' מתקאלא ומנהא אקאמה עוֹץ אלמתלוף • ומנהא אדי רלד מן אנק מאלה אלגמיע ה אנואע: פאמה אלדי ילזם רב אלחור אלגיר מערוף



 הכופר ותם אינו משלם את הכופר מוער משלם שלשים סלע ותם אים פינו נותן 20 שלשים סלע מוער משלם גזק שלם ותם משלם חצי נזק מוער משלם מן

 ומהח מועד בבונה חייב בזה ובהה תם שלא בכונה פטור מזה ומוח מוער שלא בכונה חייב בבפר ופטור מן חמיתה תם בכונה חייב במיחה 25 ופטור מן הכפר" אלשריעה אלֹ מנה" תוגב עלי מן לה תורא נטאח

## 4 a

מן אמס ומא קבל ונושד ליחפטה טלם יחפטה פקחל אנטאנא אן ירגם אל תור ויסתחק הו מותא אבתראמיא פאן אאזם דיה אלמנטוח פליעםא מא

1. 12. [ואן The word was omitted between these two words by the copyist.
1. I4. for cash. There can therefore be no doubt that the author meant this word. See below, 1. 17 .
2. 15. 'y] All other abbreviations in this manuscript are either biblical words or frequently recurring terms like $\dot{\boldsymbol{p}}$ or $\boldsymbol{j}$. That is abbreviated seems rather curious. Is it through the influence of colloquial Arabic

 (ed. Weiss). The variants are insignificant.
1. 21. Baba k.amma 44 b. Comp. Tosefta 4, 6. The four cases that are enumerated are not in the same order as in the printed text.
 חטופה. It is used here in a more general sense, and is the equivalent of בידי שמים.



5 יהודה אמֹ מועד שהעידו בו שלשה ימים זה אחר זה ואיצא יים ואמש ומש ושלגניו: והועד בבעליו במחצו מן אלחאכם איצא לקאי העולם אין בעשה

 עד שיעירוהו בפני בעלים ובפני בית דין העידוהו בפני שנים יום ראשון ובפי ופני oו שנים יום השני ובפני שנים יום השלישי הרי אילו ג׳ עדיות והן עדות אחת ואמא ולא ישמרנו בעליו או לם יחפטֹה בדביחתה לקן

שנגח את האדם ומת מוער משלם את הכופר ותם סטור מן הכופר וחה


55 או אינו אילא בידי אדם וכשחוא אוֹ לא לא תקחו כופר לנפם רוצח רוצח וג' הא אין נותנין פדיון למומתין בידי אדם אבל נותנין פריון למומחתן בידי שמים וקאלו איצא אט חזקיה וכן חתנא דבי חוקיה מות יומת המכה רוצח הוא על על

 20 מנהה ואם אט מאה מנה יהא נותן מאה מנה נאמר בן יושת על עליו ונאמר לחל; יושת מה יושת עליו האמור לתלן בבית דין אף האמור בן בבית דין: ותצמן

1. 3. Exod. 21. 29-3I.
 is consecutive. 'ידודה וכו' ${ }^{\prime}$ ] Tosefta Baba lyamma 2, 2. See also Babli 23 b.
1. 5. Mekilta, p. 93 (ed. Weiss).
1. 6. Tosefta Baba kamma 2, 2. See also Babli 24 a. Instead of העולם read לעולם.
1. ır. iא] Read $\mathfrak{i N .}$. '
2. 12. Ibid., 41 a. 1. 14. Mekilta, p. $\mathrm{a}^{\prime \prime}$ (ed. Weiss).
1. 17. Sanherrin 15 b.
1. 19. Mekilta d'R. Sinteon b. Yohai, pp. 132 f. (ed. Hoffmann). The variants are insignificant.
1. 2r. יושח (first)] Read ישיחת.

אלנקל באן ذ פעלא לם חדברהא אלשריעה עקאב פאעלהא ליסת אלינא בל

 25 פדרלת לדלך לקן המבעית בהמת חברו פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים • ומנהא מן שלגק-בה ילעק בהימה צאחבה טעאמא חארא או מרה

## 4 b

או קדרא או מודיא קחאלא לקי הלעיטה חלחית הרדופני וסם המות וציאת התרנגלין פמור מדיני אדם ודינו מסור לשמים: ומנהא אלדי יבדל רמאר פרה אדומה ומא ינצח מנהא למון בעץ אלצאגיע או שרב בעץ
 5 לפגי בהמת חברו פטור מדיני אדם ורינו מסור לשמים ומנהא שליח בים בית דין אמר בגלד מלקות ארבעים פגלד גלדא עניפא לקו' שליח בית דין שהכה ברשות

1. 23. Tosefta Baba kamma 6, r6. See Babli 56 a.
1. 25. Ibid.

 It is, however, more likely that the former is intended here, as the latter is specifically comected with destroying as a result of vengeance. See Lane s.v. Moreover, no adjective or noun فُوحِ is otherwise known, whereas Dozy quotes venimeux, mordant. It seems that it is used here as a noun, and that קתאלא specifies it. I have translated it accordingly. [הלעיטה ובו' Tosefta Baba kamma 6, i7.
 context.
 or infinitive شَرْب.
1. 4. Ibid. The printed text is corrupt, and an entire sentence fell out through homoioteleuton. It should be emended in accordance with this quotation. See also Babli Baba kamma 56 a and Gitṭin 53 a.
1. 6. Ibid.

בית רין והזיק פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים ומנהא טביבא חאדקא
 פטור מריני אדם וחייב בדיני שמים ומנהא צאחבב בעצץ אלחכאם אמר לת ום בתקטיע גנינא מיתא מץ אחשא מראה לילא תמות לאגלה פגנא עליהא פי גמלה דלך לקוא המחתך את העובר במעי אשה ברשוח בות בית דין והזיק פטור מדיני ארם ודינו מסור לשמים ומנהא תאלם גדארא לחסרח מנה בהאים

צאחבה : ומנהא ממיל זרע צאחבה או גירה מן נבאת לה נחו נארא מחמיה פתיבסה או תחרקה • ומנהא מסתאגר שהודא לישהדו ומנהא
 דברים העשה אתם פטור מדיני ארם והייב בריני שמים ואילו הן הפורץץ גרר בפני בהמת חברו והכופף קמתו של חברו בפני הרלֹקח והשוכר ערי שקר לחברו להער והיודע עדות לחברו ואינו מגיד לו : ומנהא מרסל צרימא ידי אצם או אהוג או צגיר אלםן פאפטדתה לדלך לקו׳ השולח את הבעירה ביר חרש שוטו 20 וקטן פטור מדיני אדם והייב בריני שמים: ומנהא מן אנכסר לה צרפא

## 1. 8. Ibid.

1. 9. This is an awkward phrase. Thאחב בעֹץ אלחכאם is usually the plural of 5 which denotes judge or master. This does not suit the context, as the phrase can scarcely represent שליח בית דין, for then be quite unnecessary, and it would be against the Arabic idiom. In colloquial Arabic ${ }^{*}$. possible that ${ }^{5}$ is used in that sense in some dialects (comp. خَخ a servant). In that case, however, it would be required to delete בתחת. Moreover, it is likely that in that sense is a modern creation based on European doctor. The best solution appears to me to take the $א$ of to represent a short $\check{a}$. The phrase would then be $\overline{\text { مَاحِبُ بَعْضِ }}$ $\Gamma_{-} \bar{K}_{-} \sqrt[0]{0}=$ mastir of one of the scicnces. Hefes advisedly uses this expression, as special skill is required for this kind of operation.
1. II. Ibid.
2. 13. נחהן The text is rather obliterated; but there can be no doubt that נחו is correct.
1. 15. Baba kamma 55 b. The variants are insignificant.
1. 19. Ibid., 59 b.
1. 20. .

פי מסלך אלנאם פלם יצמה פימנע מן דלך אלחאדי בה לקאן נשיברח כדו
 פלם ישילה לקו׳ נפלה גמלו ולא העמידה פטור מדיני אדם וג׳ ומנהא
 25 לשלוחו צא והרג את הגפש הוא חייב ושלוחו פטור שמאי אולֹ משום חגי

## 5 a

הנביא שולחו חייב שנ' ואתו הרגת בחרב בני עמך וג' מאי שלוחו חייב חייב בידי
 חייז גיר מאלנה ופי חיז אלמשתרך פימא בין צאחב אלמזיק ואלמוזק וגיר דלך



והבקעה על השץ והרגל פטור על נגיחה ועל גניפה ועל נשיכה ועה ועל רביצה ועל ועל




 נשיכה ועל רביצה ועל בעיטה מוער משלם גזק שלם ותם משלם חצי נזי נק ולרלל תחריאת דכרהא רבוֹ ומשא ירל עלי אן הדין אלפריצחין גיר לאזמה לנא פי פי

1. 2 I . Ibid., 28 b .
2. 23. Ibid.
1. 24. [תניא וכו' Kiddushin 43 a. Our text is corrupt and should be emended in accordance with printed edition.

Fol. 5a, l. r. עען Read עמון.

1. 4. Tosefta Baba kamma I, 9. See Babli 14 a.
1. 13. תחתריראת] The first 7 is above the line in the manuscript. تَ he wrote accurately. See Lane and Dozy s.v. It seems that the author had the word $\begin{gathered}\text { in mind. The }\end{gathered}$ reading ${ }^{\text {ت }}$ تذيران zarnings which is textually possible does not suit the context.

חדא אלומאן קוֹ דיני נפשיות בעשרים ושלשה הרבע והנרבע בעשרים
 בצשרים ושלשח שנ׳ השור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת הבעלים בן מיתת
 אלתאגי לקו’ ארבעים שנה קודם חרבן הבית גלתה לה סנדרי וישבה לה בחנות
 20 خֹ שילא נגריה להחוא גברא רבעל גויה אול אכל ביה קורצה בי מלבא איכא

 בר קטלא הוא אט לחי מיבי חרוב בית המקרש לית לן רשותא למידו ריני אפשות ' אלשריעה אלג מנה"
25 תוגב מתי אכטת גמאעה ישראל בסחו וגבי אמר ען עיון אלגוק פעמלו

## 5 b

ואחדה מן אלנוהתי פאתמו ועמלו בהא או יקרב אלגוק אלי כבא אלמחהצר תורא ללדבוה ותסנד שיוך אלגמאעה אידיהם עלי ראסה תם ידבח וינצּח
אלאמאם אלממסוח מן דמה קבאלה אלסגף וֹ מראר ויצע מנה על עלי ארבאו מדבח אלבנור ויצב אלבאקי ענד אפאם מדבח אלצעידה ואן יקחר עלי אלמדבח

1. 14. Sanhedrin 2 a.
1. 18. Shabbat 15 a, Sanhedrin 4 ra , 'Abodah zarah 8 b . The sentence about קנםות, which does not concern us here, has been omitted by the author. The other variants are insignificant.
1. 20. Berakot 58 a . Our text is much shorter than that of the printed edition, and the variants are interesting.


1.25. '20 was hidden, concealed. In Sa'adya's translation of the Pentateuch וגאב was absent is used here. There can be no doubt that , עעלם is the accurate rendering of Hebrew I therefore suspect that is a corruption of וגבר.

Fol. 5b, I. 1. NN] Read $\mathbf{N}$.

5 שחהמה וכלאה וואאדה כבדה ויסתנפר ענהם ויגפר לחם ויכרג גמיע אלתור
כארג אלעסבר אלי מוצצע טאהר אלי מטרח אלרמאר פיחרק הנאך בק' ואם
 וטבל הכהן וג׳ ומן הדם וג׳ ואת כל חלבו וג׳ ועשה לפר וג׳ והוציצאי את הפר וג׳ יחוי קו׳ ערת ישראל ועיני הקחל וחקני הערה אלטאבקה אלעאליה מן אלחכאם לקו סו עדת ישראל הערה המיחדת בישראל ואיזו זו סנדרין גדולה היושבת בלשכת




 אבל הבא על שומרת יום כנגר יום פטור יש שבת בחורה אבל המוציא


 20 על חדם הקרב לשמים יש חלב בתורה אבל אין חייבין אילא על חלב הקרב לשמים

1. 6. Lev. 4. 13-2r.
1. 1о. Sifra Wayyikra, section 4,2 (p. 19a, ed. Weiss).
 preceding sentence in the printed edition. [ב] Read Insert להלן after this word.
2. г2. Ibid., section 4, 7 ; Horayot 4 a.
3. 13. Horayot 3 b.
1. ז4. החזרו] A scribal error for הורו.

2. ז8. איצאיא must have fallen out here, for there is no place in which this forms a continuous passage. From onwards is found in Tosefta Horayot $x$, 7. In Z. the sentence about $\boldsymbol{Z}$ is omitted through homoioteleuton.
3. 20. [לשמים Z. has [לשמים. But this seems to be a genuine variant, and the reading of our manuscript is perhaps preferable : the eating of fat and blood is forbidden in all cases, but the court erred and decided that this prohibition is to be restricted to sacrificial blood and fat. The confusion in Z. may have arisen through שלמים in connexion with פגול.

יש פנול בתורה אבל איץ חייבין אילא על פנול שמשלמים הרי אילו חיבין וקו'


 25 איּלָא על דבר שזדונו כרת ועל שגנתו חטאת מן דלך העשה מלאבה ביום

## 6 a

הכיפורים והאכל חמשץ בפסח וערל שלא מל ואשבאהחה ואלממיכה
 קרבנות ציבור לקוֹ וכל קרבנות ציבור אין בהן סטיכה חוּ מפר הבא על כל
 5 ויגב אן יכון בכלתי ידי אלסומך לקו׳ סמיכה ידו על הראי שו ובשתי ידיו ואלדי יגב פעל דלך עליה ג מן צרר אלעדה לקוֹ ערה המיוחדים שבעדה וסמנו זקני הרי שנים ואי" בית רין שקול הרי שלשה ויגב אוֹ אוֹ יבון ראבח אלתור מתוגהא
 ואמא אלחור פאנה ירבח אלי גהה אלמרבח אלשמאליה לקוּ לפני ״י בצפון ואשא oו מחוץ למחנה פיקחצי כארג גמיע עםאברחם לקו' חחץ לשלוש מחנות" אלשריעה אלֹ מנה"
תוגב עלי שריף אכטא פפעל סהוא בעץ אלמנהיאח פאתם לדלך תם עלם
 וידבחה פי מוצע דבח אלצעירה ויאכד אלאמאם מן דמה באצבעה ויצעצה

1. 22. Sifra, section 4, II.
1. 24. Tosefta Horayot 1, 8. See Babli 8 a.

Fol. 6 a, l. 3. Menaḥot 92 a, Tosefta 10, 9.

1. 4. Ibid., $62 \mathrm{~b}, 88 \mathrm{a}, 92 \mathrm{~b}$.
1. 5. 1bid., 93 a. The reading is slightly different.
1. 6. Sanhedrin I 3 b , Sifra Wayyikra, chapter 6 , x .2 (ed. Weiss, p. ig b). The passage is abridged, and $R$. Simeon's view is given anonymously.
1. 8. Yoma 35 b. See also Tamid 30 b . The variant is insignificant.
1. 9. Sifra Wayyikra, chapter 6,4 (p. 19 b).
1. 1o. 1bid., 6, 8 (p. 19 c ).
$13^{8}$ HeFES B. YAṢLIAḤ'S BOOK OF PRECEPTS
15 עלי ארבאן מרבח אלצעידה ובאקיה פיצבה ענד אסאסה ואן יקתר
 פיגפר לה כק' אשר נשיא יחט' וג׳ או הורע א אוג' וסמך ידו ולקח הבהּ וג וג ואת ואת

 20 לידאה את יל אלהיו מה אלהיו האמור להלן נשיא שאיץ על גביו אילא י" אלהיו אף אלהיו האמור כן פשיא שאין על גביו אילא י" אלהיו פאמא או הודע אליו

חטאתו פיקתצּי מערפתה הו בכטאה לקו' הורע אליו ולא שיוריעוהו אחרים מניץ אפילו אמרו לו שנים חלט לוט הורע אליו ולא שיאיאמרו לו אחרים והדא אלקרבאן פּאנמא יגב עליה פי כונה מלכא לא קבל דלך לקוֹ נשיא יחטא 25 בשחטא והוא נשיא ולא כשיחטא והוא הדיוט" פאמא מתי וגב עליה הרא

## 6 b

אלקרבאן פּ כונה מלכא תם כלע מן מלנה ולם יכן קרבה פליקרבה מן

 פאמא אֹ אכטא אלבטא אלמקרם דברח וקר ואל מלכה ענה פיגב עליה 5 קרבאן כואחד מן אלעאמה לקוֹ כחן משיח שעבר ממשטיחוחי ואחר כך חטא וכן הנשיא שעבר מגדלתו ואחר כך חטא כהן משיח מביא .פר והנשיא כחדיוט: אלשריעה אלה מנה" חוגב עלי אחר


1. 18. The first part is in Horayot 10a, and the second in ira. See

1. 22. Sifra Wayikra, chapter 7, I (p. 20 a). See also Keritot ir b. The part of the Sifra not necessary for our subject is omitted here. Otherwise the variants are insignificant.
1. 24. Horayot ro a. See Sifra, section 5, 2 (p. 19 d). The variants are phraseological.

Fol. 6b, l. 2. Horayot 9 b.

1. 5. Ibid. The word כהן is omitted before משיח in the printed text. But see Mishnah 3, a.

- ע, y,

אלעאמה אדא אבטא סחוא פמעל בעץ אלמנדיאת ענהא תם ערח כטאהת



מדבח אלצעידה ויצב אלבאקי ענד אסאסה ותנוע שחממהא כמא נוע





עמל בפתיאה לא בפתיא בית דין פי דלך פאמא אלעאמל בפתיא בית דין
 בעצמו חייב תולה בבית דין פטור כאיזצד הרו בית דין וידע אחד

 בעצמו חיבב תולה בבית דין פטור ואיצא הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה והלך היחיר ועשה שגנ על פּיהם בין שעשו ועשה עמהם ובין שעצשו ועשה אחריהם ובין שלא עשו ועשה

## 7 a

הרי זה פטור מפני שתלח בביח רין פאמא מעם הארץ פליכץ אלמלך ואלאמאם מן אלנפש אלמקול פיחה ואם נפש אחת תחטא ויכרגתמא מן

1. 8. Neither of these words is crossed out, and it seems that the copyist did not make up his mind which was the right reading.
1. 9. מאחע Sa'adya has But which is a collective noun, is a more correct rendering of עזים.
1. 12. [שחם] In the text there is some space after this word. There are traces of an erasure. But no word is missing.
1. 13. Lev. 4. 27-35.
1. 17. Sifra Wayyikra, section 7, 8 (p. 21 d). See Horayot 2 b. The reading of our text יבול יהא חחיב may be a scribal error for פטור, or may be a genuine variant involving a different interpretation of this Halakah. The other variants are certainly genuine.
l. 2I. Horayot 2 a.
H.

140 HeFES B. YAṢLIAḤ'S BOOK OF PRECEPTS
 כמאל אלפעל אלדי יגב עליה אלקרבאן לא גו אלו פלעל פאמא או תעאונו 5 גמאעה פפּנלו סהוא כליח אלפעל אלדי יגב עלי פאעלה אלקרבאן פלם יגב על על

 יכול אחר להוציאו והוציאוהו שנים חייבין ואם לאו פטורין $\ddagger$ ל שמעון אוֹ אף על פּ שלא יכול אחר להוציאו וחהיציאוחו שנים פטורין מנצ הני פני מילי
 אוחזין במלגו ולוגזין בכדרר ושובטין בקולמום וכוּ וכותבין בקנה והוציאוחו הן לרשות הרבים יכול יחו חיבין תלמ לומ בעשתה בעגול של דבלה והוציאה הו
 לא יכול לחוציאו והוציאוחו שנים חיבין ואם לאו פטורין ֹ שמעון אוֹא 51 אף על פי שלא יכול אחר להוציאו וחהציאוחהו שנים פטורין לבך נאמר בעשתה יחיד שעשה חייב שנים שעשו פטורין וקו׳ פי הדא אלשרע מצות
 אלמקולה פי שרח אלשריעתחין אלמתקרמחין לחדא אלשרע אלכאמס: אלשריעה אלֹ מנה : תונב עלי מן אבטא פפעל בעץ אל 20 מנהא ען פעלחה ולם יעלם באנה קד אתם אן יאתי בכבש צחיח מן אלגנם לקרבאן אלאתם אלי אלאמאם ויסתגפר ענה ען סהוחה פיגבר לה בק' ואם ואם נפש כי תחטא ועש׳ וג׳ והביא איל תמים מ וג׳ אשם הוא וג׳ תצממן אלנקל אוֹ הדא אלבטא ואלסהו קד יבדו מן אנטאן מא כאן בחצֹרחה נועין מן אלטעאם אחדהמא מחטור ואלאכר מבאח פאכל מן אחרהמא ולם ידרי מן אוהמא

Fol. 7 a, 1. 3. Ibid., it a. Sifra Wayyikra, section 7, 6 (p. 2I d).

1. 5. 5 . ${ }^{2}$. S totality, entirety.
1. 6. Shabbat 92 b . The variants prove that our author had a different text.
1. ix. בכרכר] The readings כרכר are recorded in the dictionaries, and now a third variant is added. כרכר, however, appears to be the most likely.
2. 13. בקקורה Read The following word was crossed out by the copyist.


7 b
אכל או כאנת זוגתה ואבתה ענדה ואתי אחדתהן ולם ידר אידו אוּתי או עמל עמלא פי זמאן מא ולם ידר הל דלך אלעמל פי זמאן אלבדל כאן או פּ זמאון אלחטד לקן חלב ושמן לפניו אכל את אחר מהן וא'ין ידוע איזה מחן אבל אשתחו ואחוחו עםו בבית שגג באחת מהן ואין ירוע באאיחה מהן שגג שבת ויום חול עשה 5 מלאבה באחר מהן ואیן יורע באיזה מהן עשה מבוא אשם תלוי פאמא אן
 קרבן חטאת ועלי שבה פּי רלד קרבן אשם תלוי לקוֹ דבר שחוייבין על זודונו ברת ועל שגנתו חטאת ספקו אשם תלוי ֹ עקיבא אוֹ האוכל חלו חלב מביא חטאת בסלע ספק אבל ספק לא אבל מביא אשם חלוי בשני סלעים חתכה של חלב oו וחתכה של בשר נותר אבל את אחת מהן ואינו ידוע איו מהן אבל מביא חטא[ח]


 קרבן נדבה לקוּ המביא אשם תלוי ואחר כך נודע לו שחטא או נורע לו לו לו
 עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה : אלשריעה אלֹ מנה

Fol. 7 b, I. 1. אחחהתהן] This is very likely a colloquial form. In classical


1. 3. Keritot 17 b. See Sifra Wayyikra, section 12, 3 (p. 26 c).
1.7. Three separate passages are quoted here. It is possible that the word וואיצא fell out before עקיבא i and before The first two passages occur in Sifra Wayyikra, sections 12, 6 and i2, 8 (p. 26 d), respectively, while the third is in Tosefta Keritot 3, 8. Z. has חתיכה של חלב פגול קודש וחתיבה של חלב וכוי.
 ing which is not quite suitable. As $\Pi, \Pi$, and $\Pi$ are not infrequently confounded in this manuscript, I should like to suggest the reading
 suas data Deo ex lege portione debita.
1. 14. Keritot 23 b . The few additional words in our text are explanatory.

תוגב עלי גמאעה פהת פּ שי מן עבדה זרח אן יאתו אלי אלאמאם





 אלסהו פפּ שי מ; עבדה זרה דליל רלך קול' אתה אוֹ בעבדה זרה הכתנ[ב]

8 a
מדבר או אינו אילא באחת מכל המצות שבתורה תלט לומ והיה אם מעיני העדה נע' וג׳ ייחד חִכתוב מצוה זו ואמרה בפני עצמה והחוּ ז" עבדה זרה" אלשריעה אלז מנה תוגב עלי שכץ [א]בטא סהוא פי שי מן עבדה זרה אן יקרב שאה אבנת סנתחה ללדבוה

 עבדה זרה קוֹ ואם נפש אחת תחטא בש' עבדה זרה היתה בכלל כל המצוח שהיחיר מביא עליה כשבה או שעירח נשיא שעיר משיח וליח ובית [ד][ז מביאין פר חרי חכחוב מוציאה מבללה להחמיר עליה ולדין בקבעה o ום שיהא היחִיד נשיא ומשיח מביא"ן עליה עז בת שנתה לחטאח לכך נאמרה

1. 19. Num. 15. 22-6. The words (ver. 23) are omitted through oversight.
1. 2x. Dנדרון] Read Dנדרין.
2. 22. Horayot 4 b.
1. 24. Sifre Numbers, section III (p. 3r b, ed. Friedmann). The variants are phraseological.

Fol. 8 a, l. 5. Num. 15. 27, 28.

1. 7. Sifre Numbers, section 112 (p. 32 b).
1. 9. מבללה] Read מכללם.

[פר]שה: תמת שרוח אלט אלשראיע אלתי הי אמר מן גמלה אלאה אל אל





 [אל]באממור באחצאר עשירית האיפה אלמדבורה פי פצל ונפש כי תחטא
 20 [יל]א יתן עליה לבנה תצממן אלנקל באנה וא; כאן לא יגוח לאלאמאם אן יצב עלי
 [מ]; בער אן יקרב מא יגב חקריבה ואן וצעם עליחה לבאנא מן קבל אוֹא קרבהא פנגאיז אן יקרב מא יגב תקריבה מנחא בעד אבד אלצובונה לקוא יכול אם נתן לבונה פסל תל לוט כי חטאת הֹ מפני מה מבשיר לבונה מפני שהוא

 at the end of the ninth precept.
1. ז2. דככרהא] The second is redundant, and should be deleted. It seems too awkward to consider the whole phrase פי הדא אלפצל דכרהא as an explanatory gloss.
2. 14. Exod. 22. 2. This precept is given here, perhaps, on account of Lev. 5. 20-26. He does not quote the latter verses here, as they were probably fully discussed in the second book.
1. 15. פשׁאפיא] The text is not quite legible here. פיא aned together in a manner which is rather unusual in this manuscript. At first sight one is inclined to read שאפקא. But I have no hesitation in reading שאפש, as the former gives no sense. For the expression comp. Khazraji's Pearlstrings, 297, a; 442, 8. Ordinarily شَفَى means he cured; but the secondary signification he satisfied is given by Dozy. See also כלאם שאח (Abu'lBarakāt Hibat Allăh's Commentary on Ecclesiastes, specimen, ed. Poznański, ZfHB., XVI, p. 33, l. 4, text). The St. Petersburg MS. has באף. But there is no doubt that $\begin{gathered}\text {, being the rarer word, is the correct reading. }\end{gathered}$
1. r9. Lev. 5. ir.
2. 23. Sifra Wayyiera, chapter 19, 5 (p. 25 a). See Menahot 59 b. The clauses unnecessary in this connexion are omitted.

יכול ללקטם ופוסל בשמן שאין יכול ללקטן וקאלו פּ אלשמון איצא עליה אין נותן • נוחק הוא על שיריה תם שם שרחנא אלקםם אלֹ אלמשתמל עלי אלאיא אלשריעה אלמצדר דכרהא"
 5 חטועא ופי מנע תקריב דלך עלי אלמזבח מן לים מן ולר הרון ופּ אלגדור [םּי]

 טנלהא פּ הדא אלומאן תנקםם קסמין אלאול מנהמא יתצמן ; שראיצ
 סו אלחי מן אלֹבר וגיר דלך לא ילום פעלהא פּ הדא אלזמאן תנקםם קסמיץ
 אלקםם אלג יתצמן יאֹ שריעה פי אלאמואל וקים אלגפוס וגירח תנקםם


ה מנהא אמרא ותלתה נהיא אלתאני יתצמן ز ש שראיע אואמר ילזם 15 בעלחה פּ כל ומאן ומכאן" אלגמיע לֹ שריעה" שרח אלקסם אלאול
 Sifra Wayikikra, chapter 19,5 (p. 25 a ). The reading is slightly different.
 the following fascicle, and the words at the end of the lines are therefore obliterated. $D$ and $b$ are fairly visible.

1. 5. א א preceding part dealt with sacrifices which one was obliged to bring in order to expiate his sins; but in the present book the author treats of free-will offerings.
1. 7. As a rule 3 which = ض has a diacritical point. This word, however, forms an exception.
1.8. קמם here means a sub-section.
1. ro. ${ }^{7}$ ') which differentiates this word from ${ }^{5}$ and
2. r3. The clause should be transposed after לה the following line. See below, fol. $15 \mathrm{~b}, 1 \mathrm{ll} .4 \mathrm{f}$.

אלשריעה אלאוגי מן אל; אלשרדאיע אלחי הי אמרא"






 *

הא כאיזצר כופיץ אתו עד שיאמר רוצה אני וקו' וסמך ידו על ראשי הפ' וג'

 מתגאוזהא ודלך מתל ועשית מעקה' ועשו להם ציצית ואשבאהחהא : 5 $N$ לא חקח האם על הבנים וג׳ שלח חשל' וג׳ ולא תותירו ממ עד ל וג׳ וא ואשבאהחמ" לקי׳ פּ דלך מלמד שהמקום נרצה לו על מה המקום נרצה לו לו אם חם חאמר על

דברים שחיבין עליחן מיתח בית דין מיתה בידי שמים כרת בידי שמים

1. r9. "ויעצ'ע] Thé last, is faintly visible. The word is a denominative of : the final, is a mere mater lectionis. Sa'adya has ${ }^{\prime \prime}$ 'ע which is the jussive.
2. 20. Lev. x. 3-9.
1. 22. . תקריבה] The $^{\pi}$ makes the construction very cumbersome, and should be deleted. N $\mathbb{N}]$ The $\mathbb{W}$ is faintly visible, while the $\mathbb{N}$ is entirely torn off. But theie can be no doubt that شاء is right.
1. 23. Sifra Wayyikra, section 3,15 (p. 5 c), Kiddushin 50 a, \&c.

Fol. 9 a, l. 2. Menaḥot 93 a, Sifra Wayyikra, section 4, I (p. 6 a ).



1. 7. Sifra Wayyikra, chapter 4, 8 (p. 5 d). The use of נרצה and נרצה a, especially the former, of our text is better than B (ר) of the printed edition.

מלקות ארבעים חטאות ואשמות הרי ענשן אבור על מה המקום מרצה


 ולא היה מניח ידיו על גבי החה ולא היה מניח יריי זו על זו ולא היה דבר חוציץ בין ידים לקרנות ומחודה עליו עון עבירה על חטאת עון חטאת על אשם



לא חעשה שלחה אמורה על מה עולה מבפרח על מצות עשה ועל מלו מצות לא חעשה שיש בה קום עשה" ובקולה ושחט קולא מהמלא אגאו לכהח וגירה איצא א; ירבח לקו' שחיטה בנל כשרחה בנשים ובים ובזים ובעברים סב ובטמאים ואפילו בקרשי קרשים ובלבד שלא יהיו הטמאים נוגעין
בבשר" פאמא והקריבו בני אהרן הכהנים אֹה פמכוצוצה באלאימה לא וֹא גירהם לקן מקבלה והלך מצות כהנה אבל שחיטה פשרחה בכל אדם י וקוֹ סביב יקחצי רש אלדם עלי צאויה אלמדבח אלממאורח ללגרגב ואלגנוב וכדרלך עלי אלוֹאויה אלמגארוה ללשמאל ואלשרק לקן שתי מתנח שהן ארבע ואיצא

## 9 b

יטול יקיפנו כחוט חלם לוֹ וררקו הא כאיצדר הפסיק ארבע מתנוח סביב וקוֹ ונחח אותו לנתחיוי פאעצצה מבצוצה והו אלראם ואלידין ואלגנבין ואלעבנק

1. Ir. אלאלאקלאע] Removal (infinitive fourth conjugation of تَē). It evidently refers to the removal of the hands from the sacrifice. כאיוצד ועון] Tosefta Menaḥot ıo. 12; see also Babli Yoma 36 a . A comparison of these two passages with our text will prove the superiority of the latter, where, however, we have to insert the clause וסומך במערב ופניו במערב which has been omitted through homoioteleuton.
2. 19. Zebaḥim 3r b, Sifra Wayyikra, section 4, 2 (p. 6 a). Slight variants in phraseology.
1. 22. Sifra, ibid., Zebaḥim 32 a. Slight difference in phraseology.
1. 24. Zebahim 53 b, Sifra Wayyikra, section 4, 9 (p. 6 c).

Fol, 9 b, l. r. Sifra, ibid. See Zebahim, ibid. Our text differs at the

 5 חוחהה וג׳ נטל את הקרבים וג׳ נטל את החהח וג׳ עלה לדופן הימנית וג' בא לו לו
 וערנו אל האש איהא כאן מא פוא כשב זיתוּ וכרם לקוֹ כל העצים כשרים

 סו מן אלגנם אן יאתי בה דכרא צחיחא לא עיב פיה תם ירבח אלי גאנב אלמדבח


 שרחנא פי אלשריעה אלתי קבל הרה אלשריעה תם אצעארהא עלי מא הי 15 עליה עלי אלמדבח לקו לנתחיו אין נתחים לנתחיהז"


 מנה אלחוצלה ואלקאנםה ויטרח דלך לויק אלמדבח שרקיא מוצע אלרמאר
end from the printed edition; but the Yalkuṭ proves that the original reading is here preserved.

1. 3. Tamid 3ra.
1. 5. Instead of נט the printed edition has נטל את החזה.
1. 7. Ibid., 29 a, Sifra Wayyikra, chapter 6, 4 (p. 7b).
1. 8. במרבוות] Printed editions have במרביות.
1. 12. אלאלאהארע which is the

1. 15. Sifra Waysikra, chapter 7, 3 (p.8a).
1. 18. [וימצו] The root in the second conjugation is given in Muhhtt al. Muhit and by Dozy in the sense of draining to the last drop. As the 1 is clear in our text, we may suppose that the first conjugation also existed, though it is quite possible that the author wrote'. In Sa'adya's translation there is "מצ'י which is obviously a mistake for "ימצי". Derenbourg's note there is erroneous.
1. 19. 

ם תם יפצך גנאחיה ולא יפרזהא ויקתרהא עלי אלמדבח כק ואם מן העון על


מן התורים או מן בני היונה אֹק אֹ כבאר אלשפּאנין וצגאר אלחמאם יצלחון ללקראבין לא צּד דלך ואלחר פי זמאן אלשפאנין לחצלח ללקראבין פמנד כמאל למ
 25 ללקרכאן לקו’ מן התורים ולא כל התרים מן בני היונה ולא כל בני היונה פרט

10 a
לתחלת הציהוב שבזה ושבוה אימתי תורין כשרין משיצהיבו אימתי בני יונה פסולין כשיצהיבו פאמא ומלק את ראשו. פיקתצּ חו חו מפצל אלכרזה
 לקוֹ מולק בצפורך ואינו מבדיל וכשם ששׁחיטתה אחר או רוב אחר כך 5 מליקתה אחר או רוב אחר וכשם שמולק בחטאת העוף כך הוא מולק בעולת העוף אילא שבעלת העוּ היה מבדיל • ולצעובה הרה אלצנאצעה קאזו וחו מעבודת קשות שבמקדש ואלתוספה פקאלת כאיזצד מולקין
 gives the same translation. But this word is more correctly spelt قَالِّصَّ. ; ; ; a side, border. See Dozy. , pi in Sa'adya's translation is incorrect.



1. 25. Hullin 22 b , Sifra Wayyikra, chapter 8, 5 (p. 8 c ).
 in the second place. It is, however, evident that our text has preserved the original reading. The Baraita gives one limit for both : when they become yellow. The $D$ and $\beth$ admirably indicate the termini a quo and ad quem, respectively.

1.3. 3.
1. 4. Résumé of Tosefta Zebahim 7, 4. 8. Perhaps the word il fell out in a few places.
1. 7. 'נוֹא וכאיזצד ובו' Zebahim 64 b, \&cc Tosefta Zebahim 7. 4. Insignificant variants.

חטאת העוף נותן שני גפיה בין שני אצבעותיו שתי רגליה בין שתי אצבעותי וחיה מותח צוארה על גבי אצבעותיו והיה מולק בצפורך ממול ערפה ואינו סו מבדיל וחוה מדמה על קיר המבח וכשם ששחהיטתה אחר או רוב אחד כך מליקחה אחר או רוב אחד:

 והבאתם שמה ע׳ וג׳ קוֹ מעשרותיבם יקתצּי אלעשר מן אלבהאים ואלבר

515 לקא' בשני מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחר מעשר
 אלסלאמה עלי ידיה אלשחם מנהא מע אלאור איצא ליחרכה בין יצוּ ידי אללה תם יקתר אלשחם עלי אלמדבח כק׳ ידיו תביאגה את אשצ' וג' והקטיר הכהן וג׳ ואלנקל
 20 לקי״ כהן מניח ידו תחת יד הבעליםי פאמא אלתחתריך פאלי פלי גהאת
 אמ خ חייה בר אבא אמ ר יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחוחות שלו
 خ חמא בר עקבא אט ֹ י יטי בר חנינה מוליך ומביא כדי לצצור רוחות

10 b
רעות מעלה ומניא כדי לעצר טללים רעים: אלשריעה אלא מנה" תאמר או יוכד מן אלגים אלאצאן אלמקרב טלאמה ליחה ותרבה וסאיר

1. 13. Deut. 12. 5, 6.
1. 15. Sifre Deuteronomy, section 68 (p. 88 b), Bekorot 53 a.
1. 18. Lev. 7. 30, 3 r.
1. 20. Menaḥot 6r b. See Sifra Saw, section 1 r, 3 (p. 39 c). In the latter the word 17 fell out.
1. 2r. Menaḥot 6I a.
2. 22. Ibid., 62 a.
 We should perhaps prefix 1 or insert 1 .אלמקרב . This is passive participle qualifying [אליתה .

אלשחם אלדי עלי אלגיף וכלוחיח ואלשחם אלדי עליהמא ועלי אלאחשא ואלזאדה מן אלבבד פיקתר דלך עלי אלמדבח כק' והקריב מזבח השלם וג׳ 5 ואת שתי הכליות. וג׳ והקטיחו הכהן המץ וג׳ או או אעתקר דאבח קרבאו שלמים אגה לא שלמים בל בנור ומעשר פקר אפסרה אעתקאדה דלך ואה
 אעתקאדה דלך לקי' הבכור והמעשר ששחחט לשום שלמים כשרין ושלמים ששחטן לשום ואן חכלף איצּא צאחבה עו אסנאד יריה עליה ס1 פלא יפסרה לקוֹ השלמים אף על פּ שלא סמך עליחק אלשריעה אלוֹ מנה ת תאמר אן יקרב מע אלחמלאן ואלבנאש ואל


 5 51 וללרח ג עשור סמר ונצף קטט כמרא ומתל אלממר דחנא כק' ועשיתם
a noun in this sense; but as there is an adjective ${ }^{*}$. no hesitation in considering ليث as a genuine noun. تَرْبُ [ותרבה is an excellent equivalent for the phrase החלב המבטה את הקרב. Sa'adya translates every word separately.

1. 3. 

1.4. Lev. 3. 9-II. 1.5. N] Read $\mathfrak{N}$.

1. 8. Zebahim Ir b. The end of the quotation is omitted by mistake.
1. 9. iy] The text is not quite plain, but there can be no doubt that iy is correct.
1. 1o. Sifra Wayyikra, section 14, I (p. 13 d).
2. 12. رُ رَّ bullock or steer it is found only among Jewish writers. See Dozy. It is remarkable that such an ambiguous word should be employed in connexion with sacrifices. It is therefore best to assume that in the dialect spoken by these Jewish writers $\underset{\sim}{\tilde{u}}$, signified only bullock or steer. In Sa'adja's translation of Lev. 4.3 and other passages this word is written $\dot{1} 7$, as if $ث$. But the latter root denotes was lean, meagre. The correct reading is thus obviously 57. The plural , is nowhere else recorded.
1. 13. עשׁרון This is the Hebrew term. In the other cases is Arabic soćs.
1. 15. Num. 15. 3-ro. In the last verse תקריב is omitted by mistake


 שומצ אני כל הקרב לאשים יטען נסצים תלם לֹלֹ עולה א"; לי אילא עולה 20 מעין לרבות את השלמים חלמ לוט זבח משמע מביא את אילו ומביא את
חטאת ואשם תלּל לוֹל לפלא נדר או בנדבה לא אמרתי קרשים הבאים בנדר ובנרבה משמע מוציא את אילו ומוציא את עוליא עולח חובה הבאה ברגלים כשהוא אוֹ או במועדיכם להביא את עולה חובה הבאה ברגלים
 25 ברגלים חלט לומ וכי תעשה בן בקר עלה או ובח בן בקר היה בכלל יצא

## II a

מוצی מן הכלל ולימד על חכלל מה בין הבקר שהוהא בא בנדר ובנדבה וטעון נסצים כך כל הבא בנדר ונדבה טעון נסכים יצאו חטאת ואשם שאינם באים בנדר ונדבה שלא יטענו נסנים: אלושרויעה אלה מנה


 פאאוי קד תקלס עצבה פעלא מן אגל דלך בעץ קואימה לקי חהשחול והכסול
after ${ }^{4} \boldsymbol{\varphi}$. By a remarkable coincidence LXX also omits that word. This is perhaps due to the tendency to harmonize that verse with verses 5 and 7 .

1. 19. Sifre Numbers, section 107 (p. 29 a). See Menahot 90 b. Read throughout עולת חובה instead of עולה חובה.
1. 2I. [קדשים] Insert אלא before this word.

Fol. ria, l. r. ${ }^{〔}$ ] Read $\left.{ }^{[ }\right]$.
1.5. شَهرَ [משתמרה in the eighth conjugation denotes be hastened, a signification which does not suit here. But as ${ }^{5}$ 全 means contracted, drawn together, مستهرة may signify an animal whose limbs are contracted. [ושור וכו] Lev. 22. 23.



איזה הוא שחול שנשמטה ירבו כסול שאחת מירכוחי גבוהח או רגלה



 נדבה חעשה אתו אתו אתה עשה נרבה לבדק הבית ואוין אתה עושה
תמימים לבדק הבית מיבן אמרו המקדש תמימים לבדק הבית עוכר

 נדר או נדבה וג׳ למא קאל ביום הקריבו את זבחו יאפל ומפ ולם ואי ואל ער בקר כקולה דלך פי אלחודה גאו אלאכל מנה פי זמאון אליום אלאול

 ימים יהא לילו אחריו תלמ לוֹ עד יום עד יום הוא נאכל אינו נאבל לאור

 פטירא ממסוחא בדהן וגראדק רפבה מן סמד מלתוחה בדהן וגראדק

1. 9. Sifra Emor, chapter 7, 6 (p. 98 d). See also Bekorot 40 a which contains important variants.
1. ro. Ibid.
2. 13. Sifra Emor, chapter $7,7.8$ (p. 99a), Temurah 7 b.
1. 16. Lev. 7. 16.
1. 18. Ibid., 7. 15.
1. г9. Sifra Ṣaw, chapter г2, 13 (p. 35 d), Zebahim 56 b. Our text is corrupt.

2. 2r. Insert after this word: מה ובחים הנאנלין ליום אחר לילה אחריו אף זבחים הנאכלין לשני ימים . This sentence obviously fell out through homoioteleuton,
 is found in Muhit al-Muhiti. Sa'adya, too, translates מרבך by מרבנת.
 means mixed and is etymologically identical with Hebrew רבבך.

## II $b$

 אלמכתזר עשרה עשרוים ובאי אלאנאה אלתי הי חלוח מצות



 אלמדבור מן דלך תרומה צח אגה גווא מן עשרח ואלבא מאקי יאכלונה

 oו מעשרה וקאלו לא יהו כלם אילא קרבן אחר תלט לומ והק ופריב על זבח
 של חודה ארבעים חלות נוטל מהן ארבע ונותן לבהן שנוֹא לכחן הונרק את דם השלמים לו יהיה והשצאר נאבל לכהנים ובמיה אלדהן חצי לג יכון ز דרהם לקוֹ חצי לג שמן לתודה ורביעית י״ לגויר ויאה יום שבו

 אלשריעה אלאולי מנה" תנה דאה דאבח קרבאנא שכרא

 oב לא יניח ממנו ער בקר יקתצי אכר אגוא אלליל לבן אלנקל תצמן באגה

Fol. in b, l. i. Lev. 7. 12, 13.

1. 3. Sifra S.Saw, chapter II. 9 (p. 35 a). See also Menaḥot 77 b.
1. 6. Lev. 7. 14.
1. 8. Sifra Saw, section 7, I (p. 35 a), Menaḥot 77 b.
1. ro. Sifra, ibid.; $7 \cdot 9(\mathrm{p} .35 \mathrm{c})$. A part unnecessary for our purpose is omitted here. On the other hand the Sifra text should be emended and read ím. See also Menahot 77 b.

2. 14. Sifra S.aw, chapter ri, 6 (p. 35 a).

1, 19. Lev. 7. 15.
 כל הלילה אם מן למה אמרו חכֹ עד חצות בדי להרחיק את האדם מן העבירה: אלשיריעה אלֹ מנה" תנהא אן יתנםל ללקרבאן חיואן הו אעמי או טמסורא או מבתורא או דא תאלמל או

## 12 a

גרב או חואו כק' עורת או שבור או חרוּץ או יבלת או גרב או ילמת לא



 פאלחאגב אלמתקוב ואלמבתור ואלמשקוק לקוֹ חרוץ חריץ של עין שנקב
 גדי לקוֹ זה בעל היבלת ואצא גרב פּקתצּי גרב רטב לקוּ גרב זה החרס
 oז ודק ותבלול הו בעץ עיוב אלאנסאן פמתי ערצחת פּ אלבהאים אלתי תצלח

1. 21. [ס] This is best taken as infinitive elapsing, passing.
 12. 5 (p. 35 c ). See Berakot a a.

Fol. 12 a, 1. r. Lev. 22. 22.
 Emor, section 7, II (p. 98 c), Bekorot 44 a. הסומומה Read or better still הסומא.

1. 4. Sifra, ibid.
1. 6. Ibid., 7, 12. See Bekorot 38 a. Both readings and are recorded.
1. 7. Tשפשגחי][ This word is very clearly written; but it is impossible
 Arabic dictionaries in the sense required here. There can be no doubt that. it is synonymous with ثالولة a wart.

1.9. Ibid.

ללקרבאן פתפסרה לדלך לקן הא יבלת דלא כתיבא באדם דק ותבלול דלא


 55 פּ חרה אלשריעה וגירה פּ מוצעת מן פצל שראיע אללוֹ"

 וכחוח ונ’ וג׳ קולה מעוך היואן לינת כציתה פרקת וכרג אלביץ מנהא"
 20 ונחוק פאלמקטוע אלקציב מן אצלה וכרות פאלמקטוצ מנה בעץ
 מעוך וכתוח בבצים ונתוק וכרות בגיד : וסנסתופּי שרח דלך ואל ואשבאהח
 בהמה וחיה ועוּ מנין תלם לוֹ בארצבם • ואלתוספה פקאלת המסרם

12 b
את האדם ואת הבהמה ואת החיה ואת העופות בין גדולים ובין קטנים
 הנקבות פטור" וקוֹ ובארצכם פּיעם בלד אלשאם וגירה איצא נטיר דלך שפטים ושוטרים תחן לך בכל שעריך וג׳ לא תעשק שציר עני ואביון מ וג'

1. ir. Bekorot 43 a. The variants are slight.
2. 17. Lev. 22. 24.
1. 21. Sifra Emor, chapter 7, 9 (p. 99 a). See Tosefta Yebamot ro, 5, and Babli Bekorot 39 b. The opinion of R. Jose is adopted by llefes while that of R. Eliezer b. Jacob is omitted.
1. 23. Sifra, ibid., 7. ir.
1. 24. [וחיה] Dosefta Makkot 5, 6.

Fol. ı2 b, 1.2. זוח [insert after this word. The other variants are insignificant.

1. 4. [שפטטים וכו׳ Ibid., 24. I4.
1. 5. Sifra Emior, chapter 7, II (p. 99 a).

5 ואשבאהחמא לקוֹ אין לי אילא בארץ מחוץ לארץ מנין תלֹ לוֹ לא תעשו כל מקום שאתם מנין אף באדם תלֹ לוט ובבם דברי בן פינאי"
 בקראבין מץ גדר זאניה ועוץץ כלב כק' לא תביא אתנן זונה ומח כל וג' וג
 ום ואפילו מאה כלם אסורים וקאלו אין לי אילא אתנן זונה אתנן כל העריות
 היואנא יםלמה רגל לרגל לה נאריה אגרה מביתהא ענדה פיקבלה מנה לקי' האומר לחברו הא לך טלה זה ותלין שפחתך אצצל עבדי רבי אוֹ אי אינו אתנן וחכֹ אוֹ אתנן" פאמא מחיר כלב פחיואן קד עורץ בכלב 5 וז ואי שריכין אקתסמא אגנאם להמא וכלב קסמין מתסאויין פי ערד אלארם פתחרם אלחצה אלתי לם יחצל פי גמלתהא אלכלב לקוּ איזה הוא
1.6. חמכינאי Read. Comp., however, Shabbat inob where such a statement is recorded in the name of רבי חנינא .
1.8. גדר] This noun with such a signification is not recorded in the Arabic dictionaries. Nor does the manuscript help us to decide whether the letters meant are גר גר , גר , or any other combination of the last two
 $f i t$, there can be no doubt that $\underset{\mathrm{T}}{\mathrm{T}}$ is here intended. I have some time ago suggested that Hebrew אתנן is not to be derived from which is a by-form to 1 , but from an independent root תנן whose meaning is was like, worthy. See $A J S L .$, XXIV (1908), pp. 366 ff. Accordingly this rendering of Hefes would be peculiarly appropriate. Sa'adya translates this word by אjیעא. Ibn Janāh, too, has جعل. In the Taylor-Schechter Collection there is a fragment in which this word is translated by Deut. 23. 19.

1. 9. 'איזה ובון] Temurah 29a, Sifre Deuteronomy, section 26 I (p. 12I a). A few slight variants. לחבירו] Read לזונה.
1. 1o. Sifre, ibid.
2. 13. Temurah 29 a, Sifre, ibid. Our text agrees with the latter in ascribing this opinion to 1 , not to מאיר
 usually omitted in this manuscript $g$ is not inserted. אאיזה וכון Temurah 30 a. See Sifre, ibid.

מחיר כלב האומר לחברו הא לך טלה זה תחת כלב זה וצן שוחתטין שחתקו אחד נוטל עשרח ואחד נוטל חשעח ובלב ושכנגר כלב אטורין
 20 ללה חברך אתנן כלב ומחיר זונה פדלך מטלק לקוֹ חנו רבנן אתנן
 אלאתנן ואולאד מחיר כלב מטלקין ללקרבאן לקוֹ ולדוחתיחן מותרין
 פרת חטאת שאינה באה לבית לכל נדר להביא את העוף שהיה 25 בדין ומה המקודשין שהמום פוסל בהן אין אתנן ומחיר בלב חלין עליהן

## I3

עוף שאין האום פוסל בו אינו דין שלא יהא אתגן ומחיר חלין עליחן תלם
 תנהא אן יבדל בהימה אעדת אן תקרב בבהימה אברי או או תניר פאֹ גרי דלך
 5 לא יציר בדלה לדאך קדש ולא אוא אבולת תרומה יציר בדלה קדש לקוֹא
 ברע ואן כאן דא עיֹ במא לא עיב פּיה לקוֹ תמימין בעלי מומיץ ובעלי

1. 19. إنسَانٍ Unusual spelling of
1. 20. Temurah 30 a , Yebamot 59 b , Soṭah 26 b. The reading תנו רבנן is found nowhere. It is indeed a Mishnah in the first-named place.
1. 22. Temurah 30 a .
1. 23. "בית וכו] Sifre Deuteronomy, section 26r (p. 121 a). See Temurah 30 b . Some sentences are omitted here. ללהביא] This is obviously a mistake for להוציא. The printed texts are unanimous in reading ערט. There are a few more variants.

Fol. 13 a, l. 4. Lev. 27. то.
1.5. תרומה] Read תמורה.

1. 6. Sifra Behukkotai, chapter 9, 5 (p. 1r3 a). See also Temurah i2 a. The variants are slight.
1. 7. Sifra, Ibid., 9, 6.

158 ḢEFES B. YAṢLIẠ̣'S BOOK OF PRECEPTS
מומין בתמימיץ ואם המר ימר מבדרא ליצם אלי דלך אלמראה ואלואר לקן ואם המר ימר לרבות את האשה ואם המר ימר לרבות את היור רורש וז פאמא בהמה בבהמה פלא יברל ראםה ואחרא בק׳ ראם רא או קא רא ראם בראם
 אלחיואן אלבהימי אלכחיר בהמה ואלואחד מנהא בהמה לקוֹ ֹ שמעון אוֹא בהמה בבהמה לא בהמה בבהמות אמרו לו בהמה אחתת קרואה בהמה


 ובבור אלגנם ואלבקר ואלגדור ואלתברע ואלרםאיע כק' לא תוכל לאו לאכל

בשעריך ונ׳ אלמעשרות סנדכרחא פי אלבצל אלוֹ ואלבטורות איצא אורא
 [א]
 פימא יסתאנף: פאמא ותרומת ידיך פקאל רבות' אילו הבבודים וקי פיר
 אלוֹת אלשריצה: וגירחא לא ילזם פעלהא פּ הדא אלזמאן תנקםם קסמין אלאול יתצמן

## 13 b

שרח אלקםם
תאמר מתנפל בקרבאן

הֹ שראיע אמרא אלנ, יתצמן שריעתין נהיא" אלאול אלשריעה אלאואי מנח"
1.8. Read Read ofeated. There can hardly be any doubt that this particular law is derived from the fact that the infinitive absolute is employed, that is to say, from the repetition of the verb.

1. 9. Sifra, ibid. (p. 1 I3b). See Temurah $2 \mathrm{a}, \mathrm{f}$.
1. ro. הロאר] Read אอאั.
2. II. Sifra, ibid.
3. I2. Ibid.
4. 15. Ibid., 9, 16. See Temurah 17 a.
1. 17. Deut. 12. 17.
1. ar. 'אیילו ובו'] Sifre Deuteronomy, section 72 (p. 89b), Pesahim 36 b and many other places. וקרך after this word.

הדיה מן סמד אן יצב עליהא דהנא ויגעל עליחה לבאנא ויאתי בהא אלי

 מנחה וג׳ והביאה אל בני אחרן הכהנים וג׳ אקל אלבמיאת פי הדא אלו אלקרבאו
 בניץ אב לכל המתנדב מנחה שלא יפחות מעשרון ולג שמן: ואלמנחות אלדי יגב אן יקבץ מנהא עעשרה אנואע והי מנחת הסלח והמחבת והמרחשת oז והחלות והרקיקים ומנחת גוים ומנחת נשים ומנחת העומר ומנחת חומא ומנחת קנאות ֹ שמעון אוֹמ מנחת חוטא של כהנים נקמצת והקומיץ

 פּיקבץ בהא מן תחת מלו קבצּה לא אאיר עליה לקוֹ אמ אבי לרבה
 אמה ז אצבע ז גודל אילא לחשוחת היכי עאביר אמ רב זוטרא בר
 מלוא קמצו יכול מלוא קמצו מבורץ תלט לומ בקמצו או בקוצוצו יכול קומץ בראשי אצבעותיו תלם לוט מלא קמצו הא באיזצד חופה את 20 פם ידו בנחבת ובמרחשת מוחק באצבעוחו מלמעלה למטה וקאלו

Fol. 13 b, l. 5. Lev. 2. 12.

1. 7. Sifre Numbers, section 107 (p. 29 b).

1. 9. See Menahot 72 b.
1. 12. בעצצמשון Read בעצן.
1. 14. Menaḥot ira.
1. i5. אמרד ליה before this word.
2. 16. After this word there is the following Hebrew gloss in the Talmud: מלומר קומץ מלא היד כדי שלא יהא חסר ואח״ב מוחק באצבע קטגנה מלמטה . There can be no doubt that this is a very late addition.
1. 17. עאבבעות] The printed edition inserts ער שמגיע after this word.
1. ז9. "חופה וכוֹ] The talmudic text is more elaborate and explicit. It is as follows: חופה שלש אצבעוחיו על פס ידו וקומיץ במחבת ובמרחשת .מוחק בגודלו מדמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה.

איצאה הקומץ הותיר וחחסיר פםול איזה הוא יתיר שקומצו מבודץ וחסר שקמצו בראשי אצבעותיו אלשריעה אלג מנה

מן סמד מלתוחה בדחן או רקאק פשירא ממסוחה בדחן כק' וכי תקריב

## 14 a

[ x$]$
קרבן מנחה מאפה ת' וג' קוֹ חלות מצות בלולות בש' וג׳ יקתצּי אכחיא
 מנחת מאפה שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקים תלם לוֹ קוֹ קרבן קרבן אחד הוא מביא ואין מביא חלות ורקיקים אפ ר שמעין וכי וכי נאמר 5 קרבן קרבן שני פעמים והלא לא נאמר אלא קרבן אחד ונאמר בן חלות ורקיקים רצה לחביא חלות יביא רקיקים יביא מצה חלוח ומים ומחצה רקיקון יביא וכשהוא קומיץ בולל וקומץ משניהם ואם קמצץ ולא עלה בידו אילא אחד משניהם רין וקאלו איצא אילו מנחות נקמצות ושירידן לבנהים מנחת הסלת והמחבת והמרחשת וג' וקאלו אט רב רב פטא כל הליכא
 רקיקין יבּא קא משמע לן דלאה וחד אלדחן אלדי ימסח בה אלרקאק עלי

1. 21. Ibid., 6 a. Instead of the verbs the adjectives היתר והחסר. It is possible that adjectives are intended also in our text, and we simply have to change היתיר into הותיר.
1. 24. Lev. 2.4.

Fol. 14 a, 1. 2. Sifra Wayyikra, section 10, 1. 2 (p.10c). See also Menaḥot 63 a. The variants are insignificant.
1.5. [7] Read IM.
1.6. מעחצה Read מחה R
1.8. [דאילו וכו/ . דילו Read Menahot 72 b.

1. 9. Ibid.
1. ro. . Although there is no abbreviation mark in this word, there can be no doubt that it stands for 4 , otherwise the preposition $D$ of the following word would be impossible. If, however, we wish to regard as a complete word, we ought to read דראח פר. This expression, though quite suitable, is weaker than the other.

כל ואחרה מנהא כנצף דאירה לקי כאיזוצר מושחין מושח פני פל הרקיק
 מנחה שהיתה באה מזצה חלות ומחצה רקיקן מבין מביא לג שמן וחו וחוצהו


 לג שמן לחורה נותן מחצה לחלות ומחצה לרקיקין ֹֹ שמעון אוֹ מושח לושח
 oב האוֹֹ הרי עלי מנחת מאפה מביא מחצה חלוח ומחצה רקיקין ובולל ונוטל מן האמצע ואם נתן ממין על חברו יצא מאי כמין כי אמ רב רב כהנא

תאמר מתנפל בקרבאנא הדיה עלי טאבק אן תכון סמדא פטירא מלתותא בדחן תם יתרדהא ויצב עליהא דחנא כק' ואם מנחה על המחבת

## 14 b

 צפה ומעשיה קשים פתות אתה פת' פכמקדאר אלזיתון לקו' מנחת ישראל קופל אחר לשנים ושנים לארבעה ומבריל מנחת כהנים קופל אחד לשנים ושנים לארבעה ואינו מכדיל מנחח כהן משיח לא היה ~

1. 12. Tosefta Menahot 8,8-12. The few variants are obviously genuine. See also Babli 74 b.
1. r7. ללשוטה] More accurate than the usual spelling סוטה:
2. 21. 'אמאי ובו] Menaḥot 75 a. Some such word as or איצא must have fallen out before this word, as the following is no continuation, but an explanation of the preceding.
1. 23. genitive and without the nunation. Read בקרבאן.
1. 24. Lev. 2. 5, 6.

Fol. 14 b, 1. r. Menaţot 63 a, Sifra Wayyikra, chapter 12, 7 (p. iIa).

1. 2. Menahot 75 b, Sifra, ibid., 12, 4. The Mishnah uses לקן, whereas Sifra has כמפל. Our text uses both indiscriminately.

5 מבםלח $\ddagger$ שמעעון אוֹ מנחת כהנים ומנחת כחן משיח אין בחן פתיחה מפני שאין בחן קמיצה וכל שאין בה פחיתה אין בה קמיצה פמה וכלם פתיתתן בכיחים וקאלו תניא היה עומד ומקרב מנחות בירושלם אוֹ בוֹ שהוח וֹינו וקימנו וג׳ נטלן לאכלן אוֹמ המוציא לחם מן הארץ ותנן וכלן פחיתחת בביתים וגמיע אנואע אלמנחות תתרד מא פוי שוי שתי הלחם ולחם הפגים סו לקי מנחה לרבות כל הממחות לפחים יכול אף ישחי הלחם ולחם הפנים
 ולחם הפנים אחר שריבה הכחוב מיעם מה אילו מיוחדין שיש מהם לאשי להי יצאו שתי הלחם ולחם הפגים שאין מהם לאישים"


 יש לה כיסוי ומחבת אין לה כיסוי דברי ל יוסי הגלילי ר ח חניה בן גמליאל אוֹ מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים מחבת צפה ומעשיה קשים: אלשריעה אלה מנה תוּ תאמר תליח אלקראבין בק' וכל קרבן 20 מנחחך במלח תמ וג׳ לים קוֹ דלך יעם חמליח סאיר אלמנחות בל אלמקוב מנהא עלי אלמובח לא גיר לקוא יכול חהא מצחה כלה טעונה מלח תלם למוֹ קרבן הקומץ טעון מלח ואיץ כל המנחה טעונה מלח" פאמא ולא תשבית
1.6. וכל שאין בה קזיצה אין בה פתיתה Read נוכל שאין ובוּ. The nouns have changed positions in our text.

1. 7. Berakot 37 b , Menahot 75 b.
1. 10. Sifra, ibid., 12, 5. See Menahot 75 a. The variants are phraseological.
1. 15. Lev. 2. 7.
1. 16. Menaḥot 63 a, Sifra, ibid., 12, 7.
l. 19. Lev. 2. 13.
1. 21. Sifra, ibid., 14, 2 (p. 12 a ). See also Menahot zo a. Insignificant phraseological variants.
1. 23. ${ }^{\text {F }}$ ף struction in Arabic (see Wright, Arabic Grammar, vol. II, p. 222 A, and Noldeke, ZDMG., 32 (1878), p. 402), it is more elegant to say . . . Its literal meaning is thick as to its parts.

# 23 מלח וג׳ פּקתצּ אלמתכאתף אלאגוא מן אלמלח לתבאתה עלי אלממלוח פלא ינחל בסרעה לקוּ ולא תשבית לא תשבית מלחביא מלח שאינה 


#### Abstract

15 a שובתח ואיזו זו סודמית" ומנין אם לא מצא פורמית יביא אסתרקנית  אלמקרבאת לקו׳ תניא בשלשה מקומוח המלח נית ניתנה בלשכת המלח ועל גבי הכבש ובראשו של מזבח בלשכת המלח שעשם מולחין עורות 5 קדשים ועל גבי הכבש ששם מולחיץ את האברים ובראשו של מזבח עששם מולחין הקומץץ והלבונה ומנחת כחנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסבים ועלח העוף וכיפּיה מלח אלממלוח פמלח גהתי אלעצוּ לקי חנו רבגן כאיצד הוא עושה מביא את האבר ונוחן עליו מלח וחוחר והו לופבו ונותן עליי מלח ומעלהו אט אבי ובן לצלי : תם שרחנא אלה שראיע


1. 24. يَيْءْلَّ = Sifra, ibid., i4, 4. See also Menaḥot 2ıa. Important variants. [מלהביא] The reading of Sifra להביא is inferior, on account of its ambiguity. The Talmud has הבא which is imperative. The omission of the second ( לא תשבית in the printed editions is scarcely defensible. It seems likely that our manuscript has preserved the original reading. Perhaps the reading of Sifra arose through taking מלח להביא = מ להביא, as and the second was omitted through homoioteleuton. According to Ḥefes מלח שאחינה פעובתת ought to be translated salt which melts not (lit. which ceases not). This is preferable to the explanation of Rashi (Babli, ad loc.) who takes it in its literal sense: which is found in all seasons. For according to this interpretation the second clause is slightly illogical.

[^55]oז אלמצדר דברהא" פאמא אלשריעתין אלתיץ המא נהיא"



 55 עסל עלמנא אא דלך תמר לא עםלה לקוֹ אין מביאין בנורים משקין אילא




 ערובין מנין תלֹ לומ וכל דבש: אלפשיעה אלג מנחה
 ור לא יקרב אליכם וקאלו רבות' וזר לא יקרב אליכם למה נאמר לם
$$
15 \mathrm{~b}
$$

שהוא אוֹ וחור הקרב יומת עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלם למט חר לא יקרב אליכם: תם שרחנא אלקםם אלתאני אלחאי עלי ; אלשראיע לקרירה לצלי is mentioned, and is refuted, as most copies have. In the latter passage אביי, not , ורבה, is the authority for this decision.

1. ir. Lev. 2. if.
2. 12. Sifre Deuteronomy, section 297 (p. 127 b). The words missing in the printed edition.
1. 13. Lev. 2.12.
1. 15. Terumot 11, 3. That part of the Mishnah which is irrelevant to our subject is omitted here.
1. 18. Sifra Wayyikra, section 12, 4 (p. II d). The unnecessary part is not quoted. See also Menahot 58 a.

1. 20. וכל דבש [דבש Sifra has. Our reading appears to be superior, as וs is required for the following derivation.

 Some phraseological variants.


 ילום בעלהא טּ בל זמאג ומכאן ארדא" אלשריעה אלאולי מנח חאפר אי רגל נדר נפסה ללח אה תכ קימתה מנד ימצי מו עמרח ל סנה אלי טתוּ ספה ז מתקאלא מז אלורק במתאקיל


 טi מחקאלא ואלמראה אבנת הרא אלסן ; מחאקיל בן ואם מבן שצׁם




 מן דלך חסב מא תנאל ידה בק ואם מך דוה מערכך וֹ. וקאלת אלמשנה


Fol. x5b, 1. 8. i] Read j. . found it necessary to specify מתקאל with this word in order to exclude the idea of weight.

1. 9. Lev. 27. 2, 3 .

> 1. 10. Ibid., 27. 4.
> 1. 14. Ibid., 27. 6.

1. 12. Ibid., 27.7.
1. 16. Ibid., 27. 5 .
1. 17. ' namely or that is to say. It is also possible that Hefes meant it to be is lowly, is in distress $=$ Hebrew ${ }^{4}$ יעי'. In this case it would have to be regarded as being in apposition to מהיגא. In my translation I adopted the former alternative, as the unnecessary repetition is somewhat cumbersome; but for the sake of lucidity I thought it advisable to add $\boldsymbol{p}$ without intending it to be a double rendering.
1. 18. Ibid., 27. 8.
I. 19. "הבל וכן] [Arakin r, 1. The printed editions omit this word.

20 ועבדים וטומטום ואנדרגנום נודרין ונדרין ומעריבין אבל לא נערבין שעאינן נערך אילא וצר וראי ונקבה ודאיח חרש שוטה וקטן נודרין ונערביץ אבל לא נודרין ולא מעריבין מפני שאין בהּ דעי דעת פחות מבן חדש נדר אבל לא נערך סבר קב קולחם שאינו נערך אילא וכר ודאי ונקבה ודאית לקו אללה תֹ והיה ערבך הזבר וֹ ואם נקבה היא ול וסבב

## 16 a

קו׳ איצּא פחוח מבן חרש נידר אבל לא נערך לקו׳ אללה תברך פי אלערבים
 עליי פיקומה אלחאכם עיארה תמן עבד לה יר עלי עבד מתלה לא יד יד לה•

פאבא אן קאא קימה ידי עלי" פלא יגב עליה שיא פאו קאל באל בעץ


 ערך ראשי וערן כבדי עלי נוחק ערך כלו זה הכלל דבר שהנשמה תלוי פלויח
 oו דלך פלא ילזמה אלא חסב םן אלמנדור וקת אן נדר לקוֹ העריבו פחוח מבן חרש ונצשה יתר על בן חמש פחות מב; עשרים ונעשה יתר על בן עשוחים

1. 20. Dibpioll Delete the waw conjunctivum, as a new sentence begins here.
1. 2x. נידרין Read נודרין
2. 24. Lev. 27. 3, 4.

Fol. 16a, 1. 2. Lev. 27. 6.
 denotes the capital, or vital members of a living being.
1.6. 'Arakin 19 b . Some phraseological variants.

1. 7. 'ערךך וכו] lbid., 20 a . Perhaps ואיצֹא fell out before this word. It is also possible that Hefes quotes the Mishnah (5, 2), omitting the unnecessary part.
1. ro. [וקת א $\mathrm{N}_{\mathrm{N}}$ This is a colloquial expression. In good prose $\boldsymbol{N}$ would be omitted. 'העריבו ובו] Ibid., 88 a.
2. ir. חחדש] Read חמשה.

גות; צממן הערך פאון קאל עלי נצ׳ קימחי פיודי דלך לקוֹ חצי ערבי עלי נוחן חצי

 15 עלי נוהן ערך כלו חצי דמי עלי נוחן חצי דמיו רמי חצי עלי עלי נותן דמי כלו דו זה

 אוסר פילאמה קימה מוסר לקוֹ א"; בערכין פחות מסלע ולא יא יתר מחמשים




 יקדיש את ביחו קוֹ וג ואם המקריש ינאל וג׳ קאל רבוהינו פי שרח דלך יכול

1. 12. 'צנ] Perhaps colloquial nus. See above, fol. 3 b, l. 15. [חצי וכוֹ'
1. 14. Ibid.
1. 17. [אלחזם he owned, possessed. The ordinary signification of this word is he was responsible, obliged, and in modern Arabic it has acquired the idea of ownersh $i$, since one is responsible for a thing one owns. This latter meaning is quite frequent in the Egyptian dialect. See S. Spiro's ArabicEnglish Vocabulary where the meaning to have a monopoly is given. An Egyptian Sheikh who presented me with a copy of an Oriental edition of the Diwan of Muslim b. al-Walid wrote down هديغ من ملتزمه a gift from the owner. See also Dozy who quotes such an expression as الْتزَمْتُ للتاجْ بثمن. He also records the signification he took a farm which approaches the meaning he possessed. The context of our passage clearly proves that this meaning is very old, and is no modern innovation, since he was responsible does not suit here.
 [אין בערכין Ibid., 7 b.
1. 22. [פליקומה] Either a short clause fell out before this word, or we have to read $j N$ instead of 3 . It is also possible that it is merely a slovenly construction, the author having והעריכו in mind and forgetting that he started with תאמר. Sa'adya has the same construction.
1. 23. Lev. 27. $14,15$.
1. 24. Siffa Behukkotai, section 4, 8 (p. II3 d).

$$
16 \text { b }
$$

יכול בבית דירה הכחוב מרבר כשחוּא אוֹ ואם המקריש יגאל את ביתו הרי בית דירה אמור וקאל ואם המקדיש ינאל את ביתו לרבות
 תאּאר אי אנטאן נדר ללה בהימה נגסה לא יקרב מנהא קרבאוא
 אכתאר מקדסוא פנצבהא פליזד אלכמם עלי אלקימה כק' ואם כל בהמה
 אאנגם מן אלבהאים בל דואת עיוב לא יגו או יקרב מתלהא לקוֹ יכול בבחהח טמאה הכחוב מדבר כשחוא אוֹ ואם בבהמה טמאה ופרדה בע וג וג' הרי oו בהמה טמאה האבורה הא אינו מדבר אילא בפטולי המוקרשים שיפדוֹ יכול יפרו על מום עובר חלמ לומ אשר לא יקריבו ממנה קרמן לי״ יצא בעל מום עובר שהוא כשר למחר: טמאה לרבות את המתה: וקאל רבוח’ פי אלאקדאם ואלקי״ם ואלצואשי תניא אין מקרישיץ ואין מעריבין
 55 כטות וכלים ירקבו מעות וכלי מתבות יוליך לים המלח איזה הוא

Fol. 16 b, l. r. [יצון ] To be omitted as dittography.

1. 2. Ibid., chapter ro. 2 and 1 r. In Sifra the inclusion of the wife and the heir is given twice : on verses 15 and rg. Our text, however, derives the wife from verse 15 and the heir from verse 19. But as these two verses treat of different kinds of consecrations this combination is hardly justifiable. On the other hand the Sifra text excites suspicion, as it is not in accordance with rabbinic logic to derive two things from one word.
1. 6. Lev. 27. Ix-13.
1. 8. [יגן Read יגול [יגוֹ] Sifra, ibid., section 4, x. a. See also Temurah $3^{2}$ b. Some phraseological variants.
1. ro. האחורה] The first $ה$ is to be deleted as dittography.
2. 13. Sa'adya renders חרם in Lev. 27. 28 and Num. 18. 14. See Dozy who quotes passages in which the meaning confiscation is assigned to this word. The singular thereof is ${ }^{\text {a }}$. of the latter is, however, dubious. 'תניא וכו] ' $\Lambda$ bodah zarah i3 a, Bekorot 53 a.

עעיקר נועל דלת בפניה ומתה מאליח" אלשריעה אלר מנח" תאמר א׳י נאםך מאת מעה מית בנתה אא גפלה פקר קטע אול
 יאתי שפניינ או פרני חמאם אלי אלאממאם אלי באב כבא אלמחתּר יעמל 20 אחדחמא דכוה ואלאכר צעידה ויסתגפר ענה ממא אבטא מן אגל מית ויקרם ראסה פּ דלך אליום תם יעור אלי נסכה ויאחי לִלֹקרבאן אלאתם חמל
 אה יכן פּה נאסכא למא אנקםע נסכה כק' וכי ימות מת עליי ל וג' וביום


## 17 a

נזיר פי.מוצצע פיה מריץץ פמאת בגתה והו חאצֹר פּה או בונה ענר צחיח פמאת פנאה פאהיא כאן אלנזיר או מאנע מנעה ען עא אלכרוג מנה לקו׳ וכי ימות לרבות שנםל הבית עליו ועל המת בפתע פתאם לרבות
 5 השוגנ דברי i יאשיה ל יונחן אומ בפתע זה שוגג פתאם זה אנוס

 וקאל רבות' תגלח טמאה כאיזצר היה מזה בשלישי ובשבוּ וּיצי ומנלח




1. 23. Num. 6. 9-12.
1.24.

Fol. r7 a, 1. 3. Sifre Zuṭa, ad loc. (ed. Horovitz). See Yalkut.

1. 4. Sifre Numbers, section 28 (p. 9 b). The partirrelevant to our subject is omitted here. See also Keritot 9 a and Bemidbar rabba ro, 13.
1. 7. Num. 19. 12. This verse does not refer particularly to a Nazarite but to any one who comes in contact with a dead body.
1. 8. Nazir 44 b. Read ת תלחת.
1. 10. [תלויה] The following clause fell out after this word by homoioteleuton : בימיו ומצורע טהרתו תלויה.

בתגלחתו אינו מביא את קרבנוחיו אילא אם כן היה מערב שמשוּ פאֹא אתפק יום סאבעה פבת או עיד יובר דלך אלי גרה לקא׳ ביום טהרתו
 תלמ לומ יגלחנו אیּ לי אילא ביום בלילה מנין תלמ לומ יגלחנו א"ּ לי אילא תגלחת טמאה תגלחת טהרת מנין תלמ לומ יגלחנו מיבן אמרו תוּ תגלחת טמאה כאיוצד מגלח ואחר בך מביא ואם חביא ואחר בך גולח לא יצא וצר וביום השמיגי יביא שתי זֹ וג׳ פתכירה איחם ולדלך נטאאיר תקצינא
 דלך בנפסה לקו' מלמד שהוא חי״ב בטיפול הבאחן ער שיביאם אל חכחק 20 אל פתח אהל מועד: מאשר חטא על חנפשל פיקחצּ גנאיתה עלי נפםה

 למצער נפשו מו כל רבר خ ישמעאל אוֹ בנוזר טמא הכת' מדבר שני וכפּ עליו מאשר חטא על חנ׳ שמיטמא למחים וקרש את ראשו

$$
17 \mathrm{~b}
$$

 חלק אעני אליום אלםאבע לקן וֹצאפו למדים שמתחיל למנות מיום שגולח

1. 12. Sifre, ibid. Insignificant variants.
1. 15. טטהרת] Read טהרה.
1. 17. [פתכירה] This may be infinitive fifth conjugation of construction is rather awkward. It would be more natural to read פיתכירה imperfect: he shall choose, or select it. אתקצינח] This is fifth conjugation of قصا which has the same signification as tenth.
1. 18. [את ] Infinitive first conjugation of
1. 19. Sifre Numbers, section 29 (p. 10 a). See Bemidbar rabba io, I4.
1. 21. Sifre, ibid., section 30. See Nazir 19a. Some phraseological variants.
 [היין The following clause fell out after this word by homoioteleution: . והלא דברים ק״ו ומה אם המצער נפשו מן היין

Fol. 17b, l. 2. Sifre, ibid. Read imsum.

D
והימים הראשונים יפלו אן כאן קר חבקי אאאמא מן איאם נסכה לקוֹ וחימי הראשונים יפלו אן כאן קר תבקי איאמא מן איאם נסכה לקוֹ והימים חראשואונים 5 5יפלו וג׳ מי שיש לו אחרונים סותר את הכל מנין שאם אמר הריני נזיר מאה יום נטמא ביום מאה חסר אחד מותר את הכל חלמ לוֹ וח והימים הראשונים
 בל יגלד וכמא סנשרח רלך פימא יסחאנף" אלשריעה אלו פלה מנה
 oו כבא אלמחטר ג ארס מן אלגנם מנהא חמלא אבן סנחה צחויחא ללצעידה
 פטיר גרארק פטיר מלתותה בדחן ורקאק פטיר איצאּא ממסוחא בדחן וברחם ומאגהם פיקדמהם אלאמאם בין ידי אללה ויצנע דבוחה וצעידתה ואלבנבש יצנעה דבח אלסלאמה ללה מע סלה אלפטיר תם יצנע אלבר ואלמזאג אלדי
 עלי אלנאר אלתי חחת דבח אלסלאמה ויאבד אלאמאם אלדראע מטבוך מן אלבבש וגרדקה ורקאקה מן אלפטיר וידע דלך עלי כפּ אלואם אלך בער חלקה שערה ויחרכהם תחריבא בין ידי אללה וליבן קדםא ללאמאם מע קץ אלחחריך

1. 3. Ibid., section 3r. See also Nazir 19b. Some phraseological variants.
 dittography.
1. 8. The slanting line over ' evidently represents a damma.
 Jewish Arabic, and sometimes even in manuscripts written by Mohammedans. This is no doubt due to the pronunciation of these letters. In colloquial
 glasses, spectacles, is pronounced naddara as if it were 8 j. نفا. On the other hand ظَابطط a police offcer is pronounced zäbit, as if it were
1. ir. תורכלה This is correct, as it is رخله. Sa'adya's רחלה (Num. 6. I4) is an error that crept into a copy written in Arabic characters.
2. I7. ויצעי A by-form to This confusion is not infrequent in Arabic, and is certainly due to the pronunciation. Thus in modern Arabic
 a chamber is sometimes written 1 اوضة.
H.

וסאק אלרפיעה ובער דלך ישרב אלנאסך כמרא כק' צאת תורת הניר ביום



;אלדהר לקו אחר קרבן נזיר ימים ואחד קרבן נזיר עולם לקרבן טהרה או או

$$
18 \mathrm{a}
$$


 אילא בבי שיש לו פסיק לגנירותו ואלחלות ואלרקיקים אלתי יגב אן יאתי בהא עשרה עשרח לקוֹ חלות תודה והנזירה שוחן באות עשר עשר ואלמסח
 שמן כא'ציד הוא עושה טובל באצבעו ונוח; אחת על זו ואחת על זו כמין
 מן מרק אללחם וילקי אלגמיע עלי אלנאר לקוֹ תניא ואחר כך נוחק את הרוטב
 o ו של חטאת יצא רוטב מנ׳ לן אט קרא אשר תחת זבח השלמים מזבח יהיה תחתי

1. 19. Num. 6. 13-20. Ifell out before
1. 23. Sifre, ibid., section $3^{2}$ (p. xo b). Omit קרבן in both places. The printed edition has a few biblical words after עולם.

Fol. x8a, 1. x. [ירידו] The scribe noticed that, owing to the confusion of ,נזר, he had copied twice the sentence beginning with this word. He accordingly deleted all these words by marking them with circles.

1. 4. Menaḥot 76 a.
1. 5. [ורקיקי וכוּ] Sifre Zuṭa (Yalkuṭ) ad loc. See also Bemidbar rabba ro, ig. It may be an active fa'ūl form, or we have to read . המושחים.
1. 8. תניא the printed edition has נוטל Read .תוחן
1. io. The printed text has after this word. irrelevant discussion is omitted after this word. [רוטב The printed text has the more general question מנהני מילי, and the answer is given in the name of Raba.

והניף אתם הכהן תנופה לפני י׳ פיקתצּ דלך הקריבא אלי נחו כל ואחדרה מן אל



 לעצר טללים רעים: לפני י׳ פּ גהח אלמשרק לקוֹ לפני ״' במזרח שבכל מקום שנא׳ לפני ״׳ הרי הוא במזרח ער שיפרוט לך הכתוב"

 00

1. ri. תמקריבא] Read preferably תחריכא, the copyist having mistaken $\Pi$ for $p$ and $\beth$ for $\beth$.

2. 14. ששלו [ Insert before this word.
1. 16. Sifre Numbers, section 37 (p. Ir a). A phraseological variant.
1. 20. [פרצ] Although this word is not found in the Arabic lexica, it is attested by its occurrence several times in the Syriac-Arabic glossaries of Bar Bahlul (ed. Duval : 482, bottom; 904, 25 ; 1421,$1 ; 1635,19$, and Bar Ali (ed. Hoffmann, p. 184, l. 2r). In all these places its meaning is unmistakably kernel, or stone of a grape, or raisin. It is the equivalent of $H_{6} ;>$, true, have more than one meaning; but فرصن is given throughout to denote kernel, and where ambiguity may arise, they take care to avoid it, by saying (BB 904, 1635; BA 184). It is thus synonymous with فرصد and may be a dialectic variant thereof, like فرصم. Hefes, however, uses it in the sense of skin of a grape, as he explicitly states that ${ }^{r}$ is the kernel, and quotes a talmudic passage which says that is the external part (see below, fol. r9 a, 1. 8). We must therefore assume that in the dialect spoken by Hefes فرصن signified a skin of a grape. Sáadya also renders חרצנים by bi ki but it is not certain what he meant by it. Derenbourg's note to that word is inadequate. Ibn Janăh translates Il by ${ }^{\text {in }}$ and uses, without acknowledgement, the explanation and talmudic passage which Hefes gave. From Bar Ali (p. r84, 1. 2r) it seems that the
 grapes, Ecc., including the dregs. As may be seen from the preceding note, this word is taken here to mean grape-kernel.

איצא כק' דבר אל בני ישראל ואמ' אלה איש או אצשה פי יפלא לנדר וג׳
 מן אלכרם לקו' לחים להביא את הבסר י יבשים להביא כל יבשים י

$$
\mathrm{I} 8 \mathrm{~b}
$$

ואלפרק פּימא בין לפּטה גפן וכרם לאן גםן יכץ אנואע אלכרם


 5 מחטור עלי אלניר ולא מחשורא איצא פּ פי אלערלה ונטע רבעי בל ורק שגר אלאשרחה לקו׳ העלים והלולבין מגפנים ומסמדר מותרין בערלה וברביעי
 פוקה ויגב גלרה לקוא אמ خ אלעזר עשר רביעיות נקיט כהנא בתריה
 סז הפסח הורו ונכנם ומתים נטר רביעית ״ין לנציר עושי הפסח דאט רב יב יהורה
 רביעית ייץ לא יורה במקדש ונננם שתה רביעית י" ונכנם למקדש

1. 21. Num. 6. 2-4.
1. г3. Résumé of Sifre Numbers, section 23 (p. 8 a).

Fol. $18 \mathrm{~b}, 1.2$. 1 个 M ] Judges 15.5 . This is the only case where this word introduces a biblical verse. As this verse merely explains the usage of a term and does not form part of the precept, the directness of כק is not necessary. It is also possible that the words וקאל רבות of the following line are to be omitted, and that the entire passage is a talmudic quotation.

1. 3. Berakot 35 a , Baba mesiia 87 b .
1. 6. 'Orlah $\mathrm{I}, 7$.
1. 8. 'אטֹ וכוֹ] Nazir $3^{8}$ a. With the exception of one or two phraseological variants, all the deviations are scribal errors. See following notes. ננקיט Insert $\boldsymbol{j}$ before this word and $a$ after it. בתריה] The printed text has בידיה.
1. g. [נזיר וכוֹ] The mnemonic sign of the Talmud is more skilful. It is .נזיר ועושה פסח שהורו במקרש ומתו.
2. ro. נטגר Read נטרו
3. ir. ששהורו] Insert שתור after this word.
4. r2. במקדש] This is the mnemonic word of the talmudic text, and if

חייב מיתה דתניא מנין לרביעית דם שיצאה משני מתים שיחא מטמא באהל שנא' ועל כל נפשות מת לא יב' חמש חיוראתא חלת נזיר s מצורע רביעית שמן למצורע שנפסלו דתנן ושאר כל המשקין ברביעית ושאר כל המשקין פוסלין את הגויה ברביעית בשבת דתנן ושאר כל בל המשקין ברביעית ושאר כל השפובים ברביעית להוצאת שבת ותו ליכא והאיבא מי רביעית נוטלין ממנה לידים לאחר ואפילו לשנים בפלוגואת

 והאיבא כמה מים נותנין לתובה כל שהוא ֹ ז זכאי אוֹ רביעית בפלוגאתא לא קא מירי והאיכא מקוה בר מההיא דבטליה רבנן: ושרוח

$$
19 \text { a }
$$

ذ
ושרוח הדה אלמעאני פיטול פנכתצרוהא ולאן קר עולנא עלי בסט שרח אלמקאדיר אעני אלשיעורים פי כתאב אן נפרדה לה: וקאלו
our mnemonic sign is genuine this word should be deleted. Otherwise should be struck out. As it stands we have a fusion of two different readings.

1. i3. ומת ומתו before this word. It fell out by a sort of homoioteleuton.
2. 16. [iשk ] Delete to the end of the line. This clause crept in through confusion with after בתנח
1. 18. These two words which appear to be essential are missing in the printed text.
1. 20. פיליל של חרם Read וכולי וכו].
1. 23. רבטלוה Read רבטליה].
 gives also the meaning prendre la resolution de, which suits here admirably, though one is not precluded from translating this sentence by וטומבים אגו וכון. Whether Hefes actually wrote this book or not is unknown. No reference is made to it in any other place.
1. 2. $[\mathrm{N}]$ This is a very loose and awkward construction. To relieve this sentence from its awkwardness we merely have to delete $\mathfrak{j N}$. Perhaps

פי דלך ופי חזאיד אלמלקות מן אגלה חייב על היין בפני עצמו ועל הענבים
 5 חרצן לוקה שתים משום חרצן ומשם מכל אשוֹר יעשה מגפן הייץ וג לוקה שתים חרצן וגג לוקה שלש משום חרצן ומשום זג ומשום מבל אשר
 חרצנין והן אלחרצן חו אלפּרצן ואלצג חו אלחב אלדי דאכל אלענב לקון
 oו דברי ר יהודה $\ddagger$ יוסי אוֹ בדי שלא תטעה כווג של בהמה החיצון זוג וחפניאןי] עצ ענבול וקאלו פי נקיע אלענב משרחת ליחן טעם כעיקר שאם שרה עענים במים ויש בהן טעם י״ן אסור" אלשריעה אלֹ מנה"
 נזרו וג׳ קאל רבותינו באן אקל זמאן אלנאפך לקו׳ סתם נזירות שלשים this word was intended by the copyist to be the ending of כתאב, the nunation being written out, as is sometimes the case in manuscripts of this kind. See Jefeth b. Ali's Arabic Commentary on Nähum (ed. Hirschfeld,
 be a case of dittography. Accordingly erroneously used instead of the genitive, as נארא (fol. $4 \mathrm{~b}, 1.14$ ). It is also possible that some such word as I I hope fell out before

## 1. 3. Nazir 34 b.

 insert וקאל אלתלמוד before this word. This passage seems to be corrupt in the printed editions, where it is shorter. This decision is given in the name of Abayya, not Raba. The same passage is quoted in Pesahim 41 b, where Raba is credited with this decision. See Tosafot, ibid., under heading אמר רבא

1. 7. Nazir 34 b .
1.8. חוזג] Does the pronominal suffix refer to or should we delete the $\boldsymbol{j}$ and read $2 \boldsymbol{1}$ in accordance with the talmudic text? See above, note to fol. 18 a, 1. 20. ואלזג Read נואלצג.
1. g. Ibid. אאילו החרצנין Read אילו החיצונין.
2. 11. Nazir 37 a.

 Mishnah I, 3. Slight variants.

15 ציום אמר הריני נזיר אחת גדולה הריניי צזיר אחת קטנה אפילו מיכן
 שעה אחת הריני נזיר אחת ומחצה הריני נזיר שתים הריני נזיר שלשים יום ושעה אחת נזיר שלשם ואחתת יום שאין עוזרין שעות פאן קאל נאדרא באני קר געלת עדר איאם נסבי כערד שער ראם פמי או עדר אגוא 20 אלרמל ואלתראב פיגב נסבה גמיע מא תבקא מן עמרה לקן הריני נזיר
 אחת לשלשים יום • פאן קאל כערד איאם אלסנה פילזם לכל יום מנהא
 השנה אט خ יהודה מעשה היה וכיון שהשלים מת וינצם אלי מעני

$$
19 \mathrm{~b}
$$


 גאיז לקו׳ ניר בין שגלח בין בזוג ובין בהער או שוּ שספסף כל שהוא חייב נזיר חופּף ומספסף אבל לא טורק וֹ
 תכביך שערה מהי תקל עליה פאדאה מע קרבן יקרבה לקו' נזיר עולם
 אלנאסך ברצה נגסה פיגב ענד אלטהארה מנה חלק גמיע שערחה
 oו יין ומלגלח ומטלטמא למתים והותר בשתים מהם מצוה לגלח

1. 2. 3. 



1. 20. Ibid., I, 4.

Fol. 19 b, 1. 3. Ibid., 6, 3. Both readings פפטפם and פספח are recorded ; the former, however, is to be preferred.
1. 6. Nazir 4 a .
1. 9. Sifre Zuta, as quoted in Midrash ha-Gadol (ed. Horovitz, p. 34).
1. ro. ומלטמא Read.

תגלחת מצוה וליטמא על מת מצוה ויםקט ממא מצּי מן זמאן נסכה תלתין יומא לקן' והתגלחת אינה פותרת אילא שלשים מים יום ואינן חייבין עליה קרבן פאמא ער מלאת הימים אן כאן לזמאנה ומאנא


 ען אלאלםאט אלמסתנרקה למעאניהא פילומה אלנסך בעד אן תטון אלאלבאטט אלתי אמלקהא מן פּה תקתצּ נסכא לקוֹ כל פינוי נזרות בנירות האומר
 20


 כינוין מותרין היבי דאמי כינוי כינוין רנזירות תיני ֹ ריוחף מנזיקנא

## 20 a



1. 12. Nazir 44 a.
1. 15. Sifre Numbers, section 25 (p. 8 b).
1. 18. Nazir 2 a. A few slight variants.
1. 21. כצציפרים without J. From the amoraic discussion on 3 a it would appear that our manuscript has preserved the better reading.
1. 23. Tosefta Nazir I, I; Nedarim io b.
1. 24. . Nedarim ro b. This does not form a continuation of the preceding. It is hardly possible that Hefes had an entirely different text, and it is therefore best to assume that some such word as fell out. מנזקנא] The printed edition has מחזקנא. But our reading is preferable. See Nedarim to a.

1. 2. Num. 6. 6.

אלנויר דפן מת מצוה ארא לם יכן גירה ממן יגו לה דפנה לקוּ צוּ כחן גדול ונזיר אינן מיטמאין לקרובותחיהן היו מהלביץ בדרך ומצאו מחו מת מצוה
 ואל יטמא כחן גדול אט לחו $\ddagger$ אהיעשר יטמא כהן גדול שאינו מביא קרבן על טמאתו ואל יטמא ניר שהוזא מביא קרבן על טמאתחו אמרו לו
 עולם: וקאלו אאיהה חוא מת מוצוה כל שאי" לו קוברים קורא ואר ואחרין

 מקדאר עיתונה פמא פמקחא לקוֹ פי דלך ופי גירה עלי אילו טמצאות הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצל ועל מלוא תרוד רקב ועל השדרה ועל הגלגלת ועל איבר מן המת ועל איבר מז חחי שיש ועי עליחם 51 בשר כראוי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לג דם ועל מגען ועל משאו ועל אהלו ועל עצם כשעורהי וסנשרח הדא אלקול פּ אלשריעה אלו פל מוֹ אל


 20 על רצפה של אבנים וחה הוא מת שאאין לו רקב אמ עולא אין רקב אללא הבא מן הבשר ומן הגידים ומן העצמות וקאלו חנו כל שבמת מטמא חוץ

1. 3. Nazir 47 a. Some interesting variants. See Sifre Numbers, section 26 (p. 9 a).
1. 9. 'Erubin ${ }^{2} 7$ b, Yebamot 89 b, Nazir 43 b; see also Semahot 4, 29.
1. so. ili] Insert ${ }^{[1}$ before this word. It probably fell out, because in the manuscript it resembled
2. II. NN] Read ${ }^{[N}$.
3. 12. Nazir 49 b.
1. 15. 16. 
1. r6. אהאלאל
2. 17. Nazir $5^{1}$ a. There are some variants, and our manuscript offers superior readings.
1. 20. הiri] Delete the 1 .



מן השנים ומן השער והצפורן וביצעת חבורן הכל טמא: ושריעה אלנאםך פגיר לאומה פּ הדא אלומאן דליל דלך קול רבוּ כל כל נויר עד שלא חרב בית המקרש נויר משחרב בית המקדש נזיר משחרב בית 25 המקרש אינו גירי: תם שרחנא אלֹ אלשראיע אלמצדר דנרהא

$$
20 \mathrm{~b}
$$

פאמא אלקםם אלמתצמן ز שראיע אואמר:

 ויקתצּי דלך אלאום בית דין חתה עלי פעל דלך מע עלמהם בה אן כאו פע פעל



נדבה זו נדבה כאושר גדרת זה הקדש ובדק הבית בפּיך זו צדקה:



 וקת נדר דלך פאז כאן לא עאלם במא נדר ולא עאקל סקט נדרה • פאן

 55 ואחדא פמא פוקחה ועאקלא וימבנה פעל מא נרר בה פקאל לם אבן מחצלא

1. 23. Nazir $3^{2 \mathrm{~b}}$. The Mishnah has כל שנזר.
1. 24. The last three words of this line and the first of the following are to be deleted as dittography.

1. 5. Sifre Deuteronomy, section 265 (p. г2r b). 1. 6. Ibid.
1. 7. אששר דברת Read [כאציֶר נדרת. The confusion arose through this clause in the preceding line. 1. го. Num. зо. з.
 participle by a noun to suit the Hebrew idiom, as לא הייתי מבחין would not bring out the exact force of the original.

 ויום אחד נדריו קימין ובודקין כל שלש עשרה קודם הומן הנה אף על פּי שאומרין יודעין אנן לישם מי נדרנן ולשם מי הקדשנן אין נדריהן נדרין ואין

מי נדרנز ולששום מי הקרשנן נדריהן נדרים והקדישן הקרש וקוֹא כי תי צידר נרר ליי' יקתצּי שרח אלנדר וביאנה ואוֹ יבן אסם אללה אליה מצּאפא ודבר
 כאן לא ממבן פאלנדר טאקאא לקו׳ את שהזמיך את נדרו ברבר שאיפשר

2I a
 סוא פי אלנרר לקוֹ האומר קונם קונח קונם הרי אילו כנויים לקרבו חרק



 מק:ינא מקגיםנה כיצויי כינויים דחרם תיני רב יוסף טפשא הרק״א



1. 17. Delete the last four words of this line and the first three of 1.18.
1. 19. [א] The Aramaic form of the first person plural is quite clear in our manuscript for all these cases.
1. 22. ודכר ] This infinitive is still governed by "צ่ת". The clause וֹאנֹא is inelegantly thrust in between the two infinitives.
1. 23. י scarcely correct, as the following clause does not form a parallel to the preceding. We should perhaps read ודלך אן.
1. 24. Sifre Numbers, section ${ }_{53}$ (p. $5^{6}$ a).

Fol. 2x a, 1. 2. Nedarim to a.

1. 5. Ibid., no b. Some of the words are corrupt.
1.6. [תיני ] Insert דנדרים before this word.

 ואלקול פי אלאימאן כדלך איצֵא לקוּ כינויי כינויין דשבועה היבי ום דאשי שבואל שביםאל שקוקאל שבואל בן גרשום משמע אילא שבובאל שביתאל אמ שמואל שיבתא לא אמ כלום אשקיקא לא אם כלום כל קדנאםא לא אמר כלום: ואלאימאן עלי טלב שי או איגאב שי ואלאימא אליה סוא בי אלאימאֹ לקוֹ שביתה שקוקא נדרה במוהה הרי אילו בינויים לשבועה ואלנדור ואלאימאן תלזם אלנאדר 5
 יגוו פעלה לא אן יחל בדלך אשׁיא מחרמה עליה לקו׳ איזה חוא אםר ביום שחרב בו בית המקדש ביום שמת בו ֹֹ פלוני הרי עלי שלא לאכל בשר ושלא לשתות יין ואיצא יכול נשבע לאבל נבלות וטרפות
 אסר על נפשו לאסור את המותר ולא להמר את האסור ולא יגוח
 according to Rashi it is obvious that the first word ought to be "ת. That commentator takes the second word as the name of a scholar. But our manuscript would seem to indicate that $\begin{aligned} & \text { f } \\ & \text { f } \\ & \text { fell out in the printed text. }\end{aligned}$ It appears that both readings are corrupt. חרקרקים Read חרקיא .
 [מנקןנא מנזחנא מפזחנא : Read after this word See above, notes on fol. 19 b, l. 24, and fol. $20 \mathrm{a}, 1$. I.
1. 9. Ibid.
 as may be seen from the following line.

1. 12. לכ] This word ought to be deleted as dittography.
1. ז3. [שביתה [ Ibid., iо a. Read שבותה.
2. I4. במוהוהי The printed edition has במוהה.
3. 15. Yerushalmi Nedarim 1.
1. 17. Tosefta Nedarim I 4. The phraseology is entirely different here. See Yerushalmi Nedarim I, 1 .
1. 19. Sifre Numbers, section 153 (p. 56 a). Insignificant variants.
1. 21. ללהחיר Read להמ7.

יגום עלי גירה כגזמה עלי נפסה לקו’ על נפשו הוא אוסר ואינו אוסר על אחרים פאן חלף עלי שי ממתנעא פּיגב גלדה לחלפה עלי גיר

$$
2 \mathrm{Ib}
$$

ממבן לקן אֹ ֹ ֹ יוחנן נשבע שבועה שלא יישֶן שלשה ימים מלקין אתו ויושן לאלתר פאן נדר אלא יאכל אלשי אלפי אלפאני לאנה יודיה וכאן לא יודיה בל ינפעה פנדרה לדלך מנפסך לקו' קונם בצל זה שני טועם שהבצל רע ללב אמרו לו והלא כופרי יפח ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבר
 פאן נדר אלא יסבן בית בעינה פּיחרם עליה סכאנה ואלגרפה איצּ וֹא וֹא אלתי עליה לקצ' הנורר מן הבית מותר בעלייה דברי ֹ מאיר וחכמ אוֹ עליה בכלל הבית הנודר מן העליה מותר בבית פאן נדר אלא לא יאכל אללחם פּחרם מעה אלכבד ואלטחאל ואלגוף איצֵ אלו לקוֹ הנודר ום מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואסור בראש וברגלים ובקנה ובכבר

מפני שׁהן קרבים ואסור בעופות ומותר בדגים וחגבים: פאן נדר אלא שוא ולם חעקד ניתה כל שוא פיחרם עליה אללחם אלמשוי • פאו קאל מא ישוא פיחרם עליה כל משוי וכדלך אלקול פי אלמאלח לא

1. 22. The omission of $\mathfrak{j}$ [ ${ }^{4}$ after is hardly defensible, and is unusual with Ḥefeṣ. [על נבשו וכו" Ibid.

Fol. 2I b, l. I. Nedarim 15 a, Shebu'ot 25 a.

1. 2. וויושי] Read


1. 6. ספבאנה For the infinitive Dozy, s.v. The usual

1. 7. Nedarim 56 a. Hefes naturally decides according to the opinion of the sages.
1. 9. Ibid., 54 b.
1. เo. ובבכבך] After this word the printed text has ובלב
2. ır. These words are missing in the printed edition which continues with בבדגים . Thופות] That text has בבשר דגים.
3. 12. א N N ] Insert $\mathrm{K}_{\mathrm{K}}$ after this word.

יחרם עליה אלא מאלח אלממך פאן קאל כל מא מלח פּחרם עליה כל







 יבצּה לקוּ לא יחל רברו שלא יעשה דבריו חולין הרי שהיה חכם יפר

## 22 a

לעצמו וחדין נותן אם מפר לאחרים לא יפר לעצמו תלמ לומ לא או
 דבריי אינו מוחל אבל מוחל חכצי שמים ככל הייוצא מפי יעשה
 אלשריעה אלג מנה" נדור אלנםא אלבלג ולא בלג והן צנוף במס

1. I5. "לy] The suspended $\pi$ is perhaps a remnant of $\mathbb{N} \boldsymbol{N}$, as it is quite impossible to read yליה.
2. r6. Nedarim 5 r b. The word 7 าiมา is missing in the printed edition, as this paragraph is a continuation of the preceding.
3. r7. "לy] Read iלy.
4. 18. לココ] Insert ำ® before this word.
1. 22. בעצ since this law applies also to an actual sage, and not merely to one who considers himself as such.
 8r b. ${ }^{7} 7$ ] Insert $\$$ before this word.

Fol. 22 a, 1. 2. Hagigah io a, Berakot 32 a. The confusion of with
 correct reading.

1. 3. Nedarim 16 b. Read brin in both places.
1.5. 2.2 . Such a form is, however, nowhere else recorded.

מנהן גאריה פי בית אביהא לא באלג ולא מווגה ומנהץ נאריה מקדסה ומנהן מופזפה אלי בעלהא: ומנה ומהן ארמלה ומטלקח: פאלאולי מנהן תאבר אית אמראה נדרת נדרא ללה או עקדת עקדא פי ביח אביהא פּ חאל צבאיהא פסמעתהא אבוחא ואמסך oו פנמיע נדורחה ועקודהא אלחי נדרתח ועקרחה עלי נפסהא תאבת פהאן
 יגפר להא אר אנתהרהא אבוחא כק' ואשה כי חדר נדר ל וג׳ ושמע אביה אוּ את




 כאן עקלא צחיחא פארלמא פיפץ אבוהא נדורהא אן אכתאר דלך
 20 ענהא חבת נדרהא פאן כאנת דאת עקל סכיף פנדרהא לא תאבת
1.6. Tמוגה] This word is rather illegible in the manuscript, but the
 מקדשת.

1. 7. ממזפזה] Read מזמופה.
1. 8. אאית Vulgar spelling of
1. g. ענהא after this one. Indeed the Arabic idiom requires it, and it corresponds in this case to Hebrew לו. This word probably fell out by oversight, as H efes uses it below, 1.20 , and on fol. $23 \mathrm{~b}, \mathrm{l} .4$.
2. r1. $]^{7}$ ] Vulgar spelling of $\overline{6} \overline{\mathrm{~F}}$, due to pronunciation. In a number of Genizah fragments I found this system of transliteration. Thus الثنانى becomes אחתינ" Read תאבתא.
3. 12. Num. 30. 4-6.

 of ابــنـة.
 latter is naturally preferable by the side of نتُعص.

פאלעאקלה מנהן להא ־ב סנה ויומא ואחר פמא פוקה תרעי גהלא במא כאנת נדרת פּ הדא אלזמאן ואנהא לא תפי בה פּ פילומהא מא נדרת אן כאֹ פעל דלך פי אמכאנהא: ואלקאילה ולהא ֹא פמא

22 b
פמא דונהא באנהא עאלמה באלדי נדרתה פלא ילאמהא נדרהא לקו'
 אחר נדריה קימין ובודקין כל שתתים עשרה בן יֹ שנה ויום אחר נרריו


5 הזה אף על פי שאמרו יודעין אנן לשם מי נדרנן ולשם מי הקרישא פדריהם נדרים ואין הקדשן הקרש אחר הזמן הזה אף על פי שאמרו אין אגן יודעין לשום מי נדרנן ולשום מי הקדשגן נדריהز נדרים והקרישן הקרשׁ"
 ובודקין כל ¿ב קולא מעולא עליה לא מרי פיה וגב קול שמואל אין בין נערות וо לבגרות אילא ששה חדשים בלבד אן תבן הדה אלשהור אלסת ישיר בה אלי אלנצ' אלאביר מן אלסנה אליב ואו אלבדיקה פי זמאן סנה אליֹ ען מענאיין פי אלנצ׳ אלאול מנהא מסאלתהא עמא נדרת ולמן אלנדר ופי אלנצ׳ אל

 5 515 טנהز יג סנה ונצ' לקו' חינוקת שהביאה שתי שערות חיבת בכל מצות

1. 21. תגרצי Eighth conjugation of دعا he claimed.

Fol. 22 b, l. 1. פמא] To be omitted as dittography.

1. 2. Niddah 45 b . The form of the first person plural is Aramaic. See above, note on fol. $20 \mathrm{~b}, 1.19$.
1. 6. [נרריהם] To be deleted as dittography.
1. 8. Loc. cit.
1. 9. Niddah 65 a , Ketubot 39 a .
1. ir. 'אלנל] Perhaps vulgar nus. See above fol. 3 b, 1. 15 , and fol. 16 a, l. 12.
2. 15. Niddah 52 a. The part unnecessary for our purpose is omitted in the quotation.

דאמורות בתורה פאן כאן קד נבתת שעררחין יגב עליהא מא תנדרה


חכט באשה פגה בוהל וצמל פגה עודה תינוקת בוהל אילו ימו
20 הנעורים ובוו ובו אביה זכאי במציאתה ובמעשי ידיה וכחפר
 חינוקוח איצא מנר ולארחן ואלי נבאת שערחתין פּ אלעאנה מנהן לקון חתינקת בת יום אחר מטמא בנדה וקאלו האב אינו מפר בבנר • וקד

## 23 a

דחב קום אלי אן אלסחה אלאשחר אלחי דברחא שמואל הי בער אליב





 אבנחה חם צח באנהא אבנתה פללה פסך דלך פּ פי וקת עלמה בה לקוֹ
 oו ויפר שצ׳ וחחריש לה עד שיהא מתכין לה ואן אמסך ענהא פאעה

1. 18. Ibid., 47 a . A few phraseological variants.
1. 19. בבוהל] The printed text has As in Arabic بَاهِلَة denotes an unmarried woman, it is quite possible that the original reading is preserved here.
1. 2r. 2 .

Fol. 23 a, 1. 4. Sifre Numbers, section 153 (p. 56 b).

2. 6. Loc. cit.
1. 9. Loc. cit. See Nedarim 86 b, Tosefta 7, 4. A few phraseological variants.
H.

או אגאו להא תם ברא לה מק ראיה פלא יגוז לה דלך לקיא וקמו כל נדריה
 אני מקיים וקאו כל נדריה ער שלא יפר או או אף משיפר מה אני מקיים

 נדרהא או תבתה תם בדי לה עקיכ אלראי פלה דלך לקוּ בעי בעי רבה קים ומופר ליכי בבת אחת מה הוא תא שמע ראפ רבא כל שא שאינו בזה אחר זה


 פי יום טמאצהת פּיה או בלגה דלך פאן בלגה נדרהא או סמעה קבל סלך

1. ir. [בדא לה] Something obviously fell out after these words which can only mean it appeared to him, it seemed fit to him. We may supply after לה some such word as $\varepsilon$, and take in the sense of $j$. It is also possible to insert after عقب ذلك or بدل ذلك or the phrase, and consider ip as the casual point of departure, the origin and source of a thing (see Wright, Arabic Grammar, vol. II, p. 13I в). A third possibility is to emend $\ddagger$ into עקב, and thus reduce the sentence to the form in which it occurs below, 1. 16. Although the last suggestion appears to be the simplest, it is graphically the unlikeliest. For it is more reasonable to assume that some words were overlooked, rather than that the copyist misread עקב for iקמו וכו' .טן Sifre Numbers, section $\mathrm{I}_{53}$ (p. 57 b). Slight variants.
2. 16. עקיב] An infinitive عقيب is nowhere else recorded. It is,
 תוך כרי דבור, as the sentence would then be corrupt, apart from the difficulty involved in the usage of בעע וכו' .رای] Nedarim 69 b.
1. 18. [חיח] This word is missing in the printed text. The talmudic passage obviously means : a law which is inapplicable to things done one after another, does not apply to them even when they are done simultaneously. Rashi is accordingly right in interpreting Rabba's decision to imply that the father is not allowed to absolve the vow under these circumstances. Hefes, however, quotes this passage in support of his view that the father has a right to absolve the vow, as may be clearly seen from פלח דלך (1. 16). The addition of the word $ח$ חייב which he had in his text led him to this interpretation.
1. 19. Ibid., 70 a. A résume of a long discussion is given here.

אלנהאר פאמסך אלי בעד אנםלאכה פיחבת עליהא לקוֹ הפרה נדרים כל היום כאיזצד נדרה בלילי שבת מפר בלילי שבת והשבת עד שתחשך נדרה עם חשכה מפר עד שלא חחשך שאם חשבה ולא הפר איו יכול לחפר

## 23 b




 5 אישה וג' ואם ביום שמוע א׳׳ וג' פאמא אלדליל עלי אן הדה אלגאריה מקדםה


נדר ממא עליה מן אגלה משקה ודלך ממא לא לא יגו לה פסכה ואכתאר

 oו פאלנדור אלתי לם חפםך ולם תתבת לקא׳ ונדריה עליה נדרים שלא הוקמו ושלוא

 כל נדרים שנדרח ער שלא חכנםי לרשותי הרי הן מופרין לכשתיכנסי לרשוחו

1. 22. Ibid., 76 b . A short clause is omitted. Is that clause an interpolation?
 discussion between $\boldsymbol{\text { b }}$, and this sentence. Is the omission accidental, or is that passage an interpolation by the Saboraim?
1. 4. Num. 30. 7-9.
1.6. Sifre Numbers, section $\mathrm{I}_{53}$ (p. 57 a).
1. 7. 
1. 8. ${ }^{2}$ = pure. Here apparently it denotes without increase or addition.
1. 9. Kiddushin 50 a.

1. r3. [לכשתחיכנםי] Delete the last '. It would be more idiomatic to read משתבנם with printed text.

אין יכול להפר פּאן נדרת והי מקרסה לא באלג פּיפצּה אלאב ואלבעל גמיעא 15 לקי״ עערח המאורשה אביה ובעלח מפירין נדריה הפר האב ולא הפר הבעל
 כאגת באלג לקי יפה בח הבעל מכח האב שהבעל מפר בבנר ואין האב מפר





כאלחכם פי אלמקדסה מנהן כק' ואם בית אישה נדו נדרה וג' ושמע אביה וג כוּ
 נדור מקדסה באלגה לא מזפופה וחסב דכרנא דלך פימא מצזא: כל נדר 25 וכל שבועת אסר וג׳ פישיר אלי אלתי מן דלך פיחה חמל עלי אלנפם או או עלי אל דאת או כליהמא מן דלך לא חדכל אלחמאם ולא תתוין ולא תגיב אלי אלפראש

## 24 a

ולא תאבל לחם ופאכהה ולא חכדמה ומא נחי הרה ממא פי תרכהא שקא

 שיש בחן עינוי נפש רברים שבינו לבינה מנין תלס לוט אלה החקים אשר

1. 15. Ibid., 66 b.
1. 17. Ibid., 70 a.
 suffix referring to ורך understood), or ובטל לו, as in printed text.
1. 23. Num. 30. 11-13.
1. 26. לא] This is rather too elliptical. Read perhaps $=\mathbb{K}=$ The assimilated $\mathfrak{j}$ Nould refer to all the following negatives.
[^56]5 צוה י״ את פמשח בין איש לאשחת: ואלתוספח פקאל בל שיש בו עו עינוי נפּש בין בינו לבינה ובין בינו לבין אחרים יפר דבר שאאין בו עיעוי נפש בינו לינ לבינה יפר בינו לביץ אחרים לא יפר כאיוצר קונם שני עושה לפי אבה ולפי אביך לפי לפי אחיך ולםי אחי שאני מטילה לבקרך איק יכול לחפר מפני שבינה לבין אחרים שלאא אבחיל ושלא אתקשם ושלא אשמש לך מטחי יפר מפני שבינו לבינה




 55 לקיא אילו חן נדרי עינוי נבשׁ אמרה קונם פרות העולם עלי הרי זח יפר פרות המדינה ״ עלי אלא לה ממדינה אחרת פרות חנוני זה עלי אינו יכול להפם
 שי אלא ממא בעלהא מאכלחא וכאן פקירא פיגב תתבית נדרהת אר להת אבל בעץ אלמבאחאת ללפקרא לקוּ קונם שני נחנה לבריות אין oם יכול לחפר ויבולה היא להנות בלקם ובשכחה ובניאח" ואב בעל או או אב גהל באו אללה תברך אטלק לה פּ נדר אלונה ואלאבנה תם עלם דלך

1. 5. Tosefta Nedarim 7, $\mathbf{x}$. Some phraseological variants. With the exception of the few scribal errors (see the following notes) our manuscript has preserved some good readings, as compared with those of Zuckermandel.
1. 9. אבאחול Read.

1. 2. Read Read
1. 15 Nedarim 79 b . Some phraseological variants. The name of R. Jose is omitted here.
2. r6. יציביא Read
 where Jewish writers use $\mathbf{N}$ in cases where the rules of Arabic orthography
 Commentary on Judges, 20, 28, ed. Poznaíski).
3. 19. Nedarim 83 b.
1. 20. Read . . . . ואחב בעל .

בעד זמאן פלה אן יפסכה פי יום עלם לה פאן סמע דלך מנהא ולא יעלם באנה כאן נדרא תם עלם רלך בער זמאן פלה פסכה פי פיום עלמה בה לקו

יודע אני שיש נדרים אבל אֵני יידע שיש מפּ מפירים יודע אני שיש מפיר פירים 25 אבל אیינִי יורע שזה נדר خ מאיר אוֹל לא יפר וחכם אוֹ יפר • פאן נדרת אלא תאכל שי מן אלאשיא זמאן שהר מתלא פאטלק להא מנה אסבועא

## 24 b

פקד קּק בדלך נדרהא לקי ואם הפר יפר אתם ולא מקצתם פאי נדרת אלא תאבל מן ניוין מן אלטעאם פאטלק להא אכל אחדחמא פאלמוע אלאבר איצוֹא מטלקא
 מעא לקי נדרה מן התאנים ומן הענבים הפר לה הבעל לתאגים ולא לענים לוצים לעינים 5 ולא לתאינים כלו מופר קים לה לתאנים ולא לעצבים לענבים ולא לתאנים כאילו


 ולא לתאנים וקים לה לתאנים ולא לענבים לענבים ולא לתאינים הקיום במקומו
 vague. We should perhaps read בו instead of $\pi$, as in the next line.

1. 24. [יודע וכוֹ Nedarim 87 b. מפירים (first)] Insert יפר after this word in accordance with the printed text. Should our manuscript present a genuine variant, the controversy of R. Meir and the sages would refer to both cases.

Fol. 24 b, l. r. I was unable to locate this passage. It may have formed part of one of the halakic Midrashim. .

1. 4. Siffe Numbers, section 155 (p. 58 b). If the few scribal errors are disregarded, our text offers superior readings to those of Friedmann's edition. Comp. Friedmann's notes to this passage.
1. 5. כמאילו] Read כולו.
1. 6. מימת Read מומת, dialectic for מאימתי. The printed text has more correctly אימת.
1. 9 . [וקיים Delete the 1.

סו וההפר במקומו וקאלו איצא נדר שהותר מקצתו הוחר כלו ואי רגל אכתאר



בתו נדרה בתו סבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר סבר סבור שגוררה בקרבן 55 נדרה בקרבן כסבור שנדרה בנזיר נדרה מן התאינים סבור מן הענבים סבור



 oo קד פככת נדרך לקוּ מפּירין נדרים בשבת לא יאמור אדם לאשתו בשבוֹת מופר ליטי מבוטל ליי בדרן שאומר לה בחול אילא אומר לה טה טלי אכלי


 25 שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם ולא כלום בעל אוֹ מופר ליכי

1. 10. Mishnah Nedarim 9, 6. Babli 66 a has iSby instead of 1 M 1 . But our reading is quoted 25 b .
1. 13. "มั ท
1. 14. 7ב]] This word is to be deleted.
 through homoioteleuton.

1. 20. Ibid., 77 b. The first three words are quoted on p. 77 a , and should have been repeated here, for it is on them that the following decision turns. See marginal note in Wilna edition. There are some other slight variants.

1. 24. Loc. cit. We have here an essentially different reading, and judging from the trend of the discussion, it appears that our manuscript has preserved the more genuine reading. The last sentence is found in Sifre Numbers, section r 53 (p. 55 b).
1. 25. .

מבוטל ליי וחבפ אומ שרי ליי אבל איפבה לא בעל מפר ואיץ חכם מפר חבם מחיר ואין בעל מחיר" . פאשא אלארמלה ואלמטלקה פגמיע

$$
25 \mathrm{a}
$$

מא עקדתה עלי נפסהא פתאבת עליחה בק' ונדר אלמבה וגרושו וגו וג' פאֹ כאגי רואת בעול קד דכלו בהן פּיגב עליחמא אלאיפא בגמיע נדורחממא ועקודחמא לקו ונדר אלמנה וגרושה מ; הנשוא"ן ולא מן הארושין" פמאן נדרת ארמלה

 עליה באיצצר אמרה חריני נירח לאחר שלשים יום אף על פל פי שנשאת בתוך שלשים יום איטו יכול לחפר : פאן קאלת לבעלהא קד נדרת אן אפעל כדי ובדי ט
 לק׳ נדרה והיא ברשות הבעל והפר לה ואמרה הריני' נירה לאחר שלשים יוּ וים אף על
 בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצאתת לרשוח עצמה שעה אחת אינו יבול

 יהושע אוֹ לאחד ולא לשנים ֹ עקיבא אוֹ לא לא לאחד ולא לשנים ואלהלבה פי
 דברחה"


Fol. 25 a, 1. r. Num. 30. ro.
1 3. Sifre Numbers, section 154 (p. 57 b). The second half of the sentence is a résume

1. 5. Nedarim 88 b.
1. 7. $\dot{\text { b }}$ The dot may indicate that the letter is to be deleted, or that it is an abbreviation of $\boldsymbol{D}$. The latter is rather unusual.
1. 9. Ibid., 89 a. Some phraseological variants.
1. 13. Ibid., 74 a.
1. 14. וואלהלכה] See Maimonides's Code, Hilkot Nedarim, 1, 23.

יצליח מנהא פּ אלחמל ואלדנו בגתח חיואנאת מכצוצה וגיר דלן יחי ט שראהיע
 20 תוגב עלי מן דנא בנתת אלבהאים ואלחוש אלנגםה אלי ומאגן אלגרוב אלאכבר
 ואלגסל אלי ומאן אלגרוב אלאבבר כק' ולאלה תטזאו כל הנונוע וג' וכל הנושאת
 קול' כל הנוגע וג׳ פעלי פאהרה אר יקצד בה נגאסה אלגםם אלדאי בוּ בהא לא 25 מא עלאה מן תוב ולקו" אין הנוגע מטמא בגדים" ואלדאי בגוּ מן

25 b
דלך ובגמיעה סוא פי אלנגאםה ואלגו מן חדה אלגתת פעלי ג אנחא אלאול
 לא לחם עליהא פהאדואני מנהא לא ינגם בחבם נבלה וכדלך אלגלוד אלא מא פאו פאן מנהא גלד כנויר וגלד סנאם רבץ מן גמל וגלד ראם עגל רבץ וגלד טלו וגל וגלד
 תנגם פאמא גלד אלאנטאן פאנה טאם ומדבוג לקו׳ בבהמה העור והרוטב

1. 20. [אלנגDה] As this word is undoubtedly an adjective qualifying אלבהאים ואלוחוש, it cannot be the object of תוגבו. We accordingly miss some such words as which should be supplied. אח ינגם when אלאברב] Literally : the larger sunset. This adjective is to emphasize the fact that he is not to become clean until it gets utterly dark. Owing to the dual form of See Rashi and Ibn Ezra on Exod. 12. 6.
l. 22. תואן יבונא] This is governed by תוגב.
l. 22. Lev. II. 24-8.
1. 24. TK] This word is superfluous and should be deleted.
1. 25. Sifra Shemini, section 4, 7 (p. $5^{\text {r b }}$ ).

Fol. 25 b, 1. 6. Dאפ] As this word stands it does not suit the context, whether we take it as خاس or בاس. We ought therefore to read באס, and regard it as an adjective of بَبَ he was hairy. It would thus be the opposite of مدَبْوُغ. In order to make the sentence complete we would have to insert some such word as באם before. It is also possible that

והקופה והאליל והעצמות והגידים וחקרנים והטלפּים מוצטרבין לטמא טמאת אוכלין אבל לא טמאת גבלות ואיצא ואלי שעורותחיהן כבשרן עור האדם ועור החזיר של ישוב צ יוסי אומ אף עור חזיר של בר עור חטארית של גמל הרך עור
 בהן כדי עבדה טהורים חוץ מן עור האדם" אלגוו אלֹ אללחם אלדי אקל מקדארה זיתונה מעתרלה פמא פוקהא פאגה ינגם אלדאי אליה לקי כית מן מן דנבלח:
 ועטמא וערקא מתצל פאנה ינגם אלדאני אליה לקי אבר כבו פבריתו בשׂר גידים 15 ועצמות ואיצא האברים אין לחם שיצור אפּילו פחות מבויח מן המת ופחחת כזית מן חנבלה וכחות מבערשה מן השרץץ מטמא"ן בטמאתן וגמיע אל
 מתי כא; גמעהא יאבם בל מתי כאנת עלי חאל רטובתהא אן ימכן אן חתרטב

נגם נס כאם is merely a corruption the $\boldsymbol{1}$ of the following word has the force of even. In my translation I adopted the first interpretation. [בבהמה וכו" Teharot I, 4.

## 1. 8. Hullin 122 a.

1. 9. . The talmudic text in this place has i. But in other places where this Mishnah is quoted, this opinion is ascribed to in it. [תרך After this word the printed text has יעור הראש של עגל הרך. That our manuscript offers no genuine variant is evident from the Arabic resume, where this point is mentioned. These words simply fell out through homoioteleuton.
1. io. האלהיה] A number of words follow here in the printed text. But they probably were omitted by the author intentionally, as they deal with creeping things, a subject to which Hefes devoted a special precept. See below, note on fol. $26 \mathrm{~b}, \mathrm{l}$. 12.
2. ז2. Eighth conjugation of $=$ of middling size. ' Tכית וכו' Teharot 3,4; 5, i.
3. 13. פמשא פוזקהא A rather awkward addition. But perhaps the awkwardness was not felt on account of the frequent use of this phrase.
1. 14. Sifra Shemini, section 4,6 (p. 5I b). מן החף is omitted here after אבר.
1. 15. Ohalot $\mathrm{I}, 7$.
1. ז6. מכזית Read מכית.
2. 18. .

במא פאתר פתרגע אלי אלחאל אלאל פי זמאן ذל סאצה לקו״ דם הנדה ובשד
 והנבלה ושכבת זרע מטצאין לחיץ ואין מטמאין יבשים ואם יכוּילוין לשדות ולחזור לכמות שהיו מטמאין לחין ומטמאין יכשים וכמה היא שרית ליתן

 25 אלגתת ומא עלאה מן תוּב פוא כאן מבאשרא לחמלהא או בתוּוט ואו ואסטה וקאל רבו' איצא מלמד שהנושא מטמא בגדים ואלגתת אלמננסה אלאהליה

$$
26 \text { a }
$$

 פמתסאויה פי חכם אלנאאםה לקי אלבתאב לכל הבהשה וג׳ וקו׳ ובל הולך על
 ואבן ערם וענאק אלארץ וכלב אלמא לקו׳ כל הולך על כמפיו וה הקיף בל הולך

 וכל הנוגע בהם יטמא אלי אלנאם ואלה ואניה לקוֹ כל הנוגע בהם יטמא ומא בין אדם ובין כלים • ומתי כאגת הדה אלנבאיל עלי אלח או או אניה ותחת הדה אלאואני ואלאלה אהאני אכר או אלה או מאבול ומשרוב פלו פל ינגם לדלך סו מנהא אלא אלראני מן אלנבלה לקי להם חם מטמאין אינן מטמאיץ לא לא

1. 19. Niddah 54 b.

1. 23. Ibid., 56 a. The first פושֶים is omitted in the printed text.
1.25. Direct, nothing intervening.
 domestic.

## Fol. 26 a, 1. 2. Leviticus II. 26.

1. 4. Sifra Shemini, chap. 6, 5 (p. 5I d).
1. 5. המים The printed edition has See, however, Kelim 17, 13.
1. 6. Sifra, ibid.
1. 10. Ibid., 6 , io (p. 52 a). Read לכם לדם instead of

198 HEFES B. YAṢLIAH'S BOOK OF PRECEPTS
אוכלים ולא משקים ולא כלים במשא ואלמותל אלתי וצצעוהא. לדלך קדמצא
 מן אלאקדאם לא גירהא מן אלאמור אלעאמיה לקוּ הא טאיזצד טהור לחולין מבעור יום ולתרומה משתחשך ונבאיל אלחייא; אלסאבח אלשביה בנבאיל אלצחראניה 51 ואלחצֹריה אלמננסה פלא תנגם אלא גתת אלחיואן מנהא אלמסמא בלב אלמא לקו׳ כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שהוא פורה מן היבוש
 חיואנאת ז אלתי הי אלבלד ואלפאר ואלציב ואצנאפה ואלורל ואלחרדון ואל עטאיה ואלחרבא ואלםם אברץ אן יכון אלדאגי לדלך גנסא אלי ומאן אלגירוב 20 אלאכבר כק' וזה לבם הטמא הש׳ וג׳ והאנקה והכוח וג׳ אלה הטמאים לכם וג' למא אברג קו׳ שרץ מכרג גנס עאד פדבר מנהא אגואעא אלתי הי אלמלד [וג׳']


 25 מן לחם וערק ועטם פינגם כגמיע אלגתה סוא פּ דלך אנפצל מן אלשרץ

1. ir. مُشُلٌ [ואלמותל, plural of example, description. The orthography is rather exceptional. Comp. ${ }^{j} \mathrm{~N}$, fol. x b, l. 6.
2. 13. Ibid., 8 , 9 (p. 53 c). See Yebamot 74 b.
1. ז6. כל וכוֹ] Kelim 17, 13. פורח מן היבוש] The printed edition has בורח ליבשה.
2. 17. אשראאי 1 . Read. This is the broken plural of the Hebrew word which does not occur in general Arabic. But as can only mean bodies, persons, the reading אשראי is the only one possible here. This is how שרצים is rendered in Sa'adya's translation. The singular شرص occurs in Abu'l-Fath's Samaritan Annals (p. 82, 1. 6). See also Dozy.
1. 19. [ואלסם Read as in Sa'adya's translation. See also below, fol. $26 \mathrm{~b}, \mathrm{l}$. ri.
1. 20. . 11. 29-3I.
1. 23. i] To be deleted.
1. 24. Hagigah Ira.

## 26 b

ואלשרץ חי או מיתא לקוֹ יבול הבשר הפורש מן החי מטמא תלט לוֹ במותם מה מיתה שאין להם חילופים אף אבר מן החי שאין לה חילופים מה השרץ בשר גירים ועצמות אף אבר מן החי כבריתו בשר גידים ועצמות וקאלו אברים שאין להם שיעור אפּילו פחות מבזית מן המת פחות 5 מכזית מן הנבלה ופחות מכערשה מן השרץץ מטמאין בטמאתן

 אלפצל א; שא אללהי פאמא אלאעטאם מנהא אלמגרדה מן אללחם וכדלך אטפארהא ושעורחא פלא ינגם לקו' מנבלתם לא מן העצמות ולא מן ום השנים ולא מן הצפרנים ולא מן השער שלחן" ואלגלר מן אזורורל ואלחרדון ואלעטאיה ואלחרבא ואלסאם אברץ פתנגם מתי כאנח גיר מדבוגה לא
 האנקה והבח והלטאה והחומט i יהודה אוֹ הלטאה כחלדה וכלם שעברן או שהולך בחן כדי עיבודה טהורין חאץ מעור האדם ֹ יוחתן בן נורי אוֹ 5 עורותיהן כבשרן יבול כולם תלט לוט אלה וכי בתי אלה על כולהי כת אם


Fol. 26 b, 1. 1. Sifra Shemini, section 6, 3 (p. 52 d). The names of the Tannaim, as well as the opinion of R. ©Akiba, are omitted here. See Ḥullin ra8 b.

1. 4. Ohalot $\mathrm{I}, 7$.
1. 6. Ibid., 5, 2 (p. 52 a). The wording there is more explicit: : להביא את דמו שיטמא כבישרו
1. 9. Ibid., chap. 10, 2 (p. 55 b). There it is בנבלתם which is erroneous, as it refers to Lev. ir. 35.
1. 12. Hullin 122 a . The part relating to animals is omitted here. See above, note on fol. 25 b , l. ro.
1. 15. Ibid., 122 b .
1. 16. Tוכי בתי These two words are corrupt. Read Nוהי
 printed text has תנגא הוא 1 תפת.

חתנשמת ואליאבסה מן גתת הרה אלאשכאיץ פלא תנגם פאמא מתי וקעת פי מא פאתר כך סאעה פעאדת אלי חאל רטובתהא פתנגם לדלך דליל דלך 20 פקר דכרנאה פי אלשריעה אלתי קבל הרה פי טי דכרנא לד לד נבלת בהמה וחיה
 אחתרק בעץ אגואיהא ואלבעץ לם יחתרק פאלדי לם יבם ולם יחמ יחתרק ינס ינס לא מא יבם ואחתרק מן תלך אלגמלה לקו׳ אט خ שמעעון בן לקישׁ שרץ שיבש ושלדו קימת טמא והא אינן תקן מטמאהן לחין ואין מטמאין
 ששרץ שנשרִף ושלדו קיימת טנא מוחיבי מצאו שרוף על גבי זיתים וכן

$$
27 \text { a }
$$

 קשיא הא בכלן דא במקצחן ואן כאן אלפאר אלמנבעל מן אלתראב קר קר
 וכאנת אלחרכה קד אנבתת פּה פאגה ינגם מן דנא בה לה לקו עב ולבר שחציו
 והוא שהשריץץ על פני כלו איכא דמתני לה אסופה רֹ יהורה אוֹ אף הנוגב


 ום להוציא את שבים וקאלו תנו רבנן כל שברא הקבּה ביבשה ברא כנגדו בים




1. 23. Niddah 56 a.
1.25. בנולן Read. The copyist mistook בולן for D. , dod.

Fol. 27 a , 1.5. H. Hullin 126 b.

1. 9. Sifra Shemini, section 5, 4 (p. 52 b). See also Hullin 126 b.
1. ro. Hullin 127 a. See also Tosefta Kil'ayim 5, ro. The wording is slightly different.



דאתה לא מא עלאה מן חוב וקאל רבוּ איצא אیין השרץ מטמא במשא"

 ותבקא עלי חאל נגאסתחא אלי זמאן אלגרוב אלאפבר חם תם תטהר כקא וכל אצשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל בלי עץ וג׳ בער מא שבצת הדה אלשריעה פלי עץ ובנר ועור ושק עאדת פעמת סאיר אלאואני
 קולה אשר יעשה מלאבה בהם יקתצּי כלים תאמה דואת חדוד
 כלים לקוּ כל, עי מאימתי מקבלין טומאה המטה וערדסה משישוּפם בעור הדג גמר שלא לשוף טמאים ל יהודה אוֹ המטה משיס פרו 25 בה שלשה בתים הסלין של עץ משיחסום ויקוב ושל תברה אפף על פל פי שלא קינב מבפנים טמא שכן מקימין כלכלה משיחמום ויקגב ויגמר
 meaning of سقــنقو, see Ibn Batūtah's Travels, vol. III, p. IO3, 1. 8. Comp. also Der Islam, IV, p. 436.
2. 12. Mifick Sifa Shemini, section 5, 7 (p. 52 b). . See also Hullin
 agrees with our manuscript as regards the name of the creeping thing.
 with Greek $\sigma a \lambda a \mu a ́ r \delta p a$. But as the same word is in Arabic , the spelling of our manuscript need not necessarily be regarded as a copyist's error.
1. 14. Ibid., 5, 2. See Kelim r, r. The wording is slightly different.

1. 17. 7בコผรณ] See above, note on fol. 25 a, 1. 20.
1. 18. Lev. II. $3_{2}$.
I. 23. Kelim 16, 1 -4.
1. 24. The Mishnah has 74 7 7 .
1. 25. ויויקצב Read [ויקב.

## 27 b

את התלויה בית הלגינין ובית הבוסות אף על פי שלא קיגב מבפנים טמא שבין מקישיץ הקוגנים קטנים והקלתות משיחסום ויקנב הקגונים הגולים והםיגי חגדולים משיעשה שני דווים לרחב שלחן ים נפה וכברה וכף של מאזנים משיצשה רוד אחד לרחב שלחהן הקופה 5 משיעשה שתי צפירות לרחב שלה והערק משיעשחה בו צםפרה אחת כלי עור מאימתי מקבלין טומאה התרמל משיחסום ויקנב ויעשה את
 ויעשה את ציצותיה ור יהודה אמֹ משיצשה את טבעות וֹיה קוטבליה משיחסם ויקנב וֹר יהודה אוֹ משיעשה את קיחותותיה הכר וחכסת
 מחמשח טפחים וקאלו איצא כל עיץ מאימתי מקבל טמאה הטנדל משיקמע וחהנעל משיגוב על האמום ואם עתיר לכרבם ער שיברבם
 עור העריסה שהוא עתיד לעשות לו טבור טחור ער שיעשה לו טוּ טור 15 תפטיר משיחםום ויקנב מנד יסתכמל עמל שפתתיה ויקטע מא יתבקא מן אלקצבאן אלנאתיה מנה כלכלה בניגה בית הלגינין גלאף רטליאת"

1.3. דרודים] Read דורים.

1. 4. דור Read דור R
1. 8. קיטבליא Read קוטבליא].
1. io. מששיחסור] Read משיחסום The mishnic text has plural suffixes which are more correct.
2. ır. [כל עעץ וכוֹ] Tosefta Kelim baba meṣía 6, r. a. Read כלי עור. There are a few insignificant variants.
3. ra. [לכרכם Some texts have to make a rim. The reading of our manuscript is superior, and is satisfactorily explained by Hefes in the following glossary.
4. 15. [תחם Maimonides in his commentary on this Mishnah (ed. Derenbourg) mostly amplifies the brief explanations of Hefes.
1. 16. Tבניגה] This word is not recorded in the lexica. It doubtless
 See Dozy.

ואשבאההא הקנונים אטבאק והסיגן קפאף כבאר רודין סאפין צפּאיר צפטיוח דודין הערק נפּיה• התרמל שביה בשקבאן קיחותיו ערי קיטבליא נטע סקורטיא ספרה משיגוב על האמום מנד ינשף עלי 00 אלקאלב לברכם מנד יועפר ישרטט יבטט וקאלו קולא אברא מומועא כלי עץ אין מקבלין טמאה עד שתימר מלאכחן כלי עצם מאימתי מקבלין



 גו להא פמנהא קאבלה נגאםה ומנהא ליסת קאבלה נגאםה ומנהא קאבלה

28 a
נגאםה כאן להא גו או לם יכי להא רלךך פּאלחי מנהא לה גו ולא ינגם
 אואני ממלוה מא קד אערת לה לא ימכן חמלהא והי מלא מן דלד אלבבאר מן אלכואין ואלתואבית אלעטימה ופנטאם אלספינה אלמועא

1. 17. Read דורודין =a thin lock, or tress.

 extent synonymous, it is quite unusual for Ḥefes to give a Hebrew equivalent. Furthermore, דורין in the preceding line, seems to have two Arabic equivalents, and this again is out of harmony with the author's method. It therefore seems best to delete דורין in this line and to arrange the words as follows: דורין סאפין צפירות צפפאיר. My translation is in accordance with this arrangement. شَقَبَانُ [בשקבאן is a kind of sack for carrying grain. See Dozy. [ער', singular
1. 2r. Hefes explicitly says that the following passage occurs in one place; but I was unable to find it. It may have formed part of a halakic Midrash which is no longer extant. The three component parts of this passage, however, are found in three different places : Tosefta Kelim baba mesía 2, 18; 6,3; Mishnah Kelim 4, 4.

$$
\text { Fol. } 28 \text { a, 1. 2. בבאן Read באן. }
$$

II.

5 פ פיה מא ומא ינרי הדא אלמגרי ומנוא מא ׳ימקן חמלה ותו מלא ודלך מא

 לקו׳ כל הכלים שיש להם אחורים ותוך כגון הכרים והכםתות והשקים והפרציפין וג׳ כלי הקדש אין להם אחורים ותוך ואיא לוּ לחם בית הצביעה
 אלכסנדרית אף על פּ שיש להם שולים שהּ מחזיקין ארבעים סאה בלח ששהן כורים ביבש הרי אילו טהורים ושאר כל הכלים בין מקוים מקבלין ובין
 וקסטית מלבים ועריבת העברן ובור ספינה קטנה וארון אף על על פי מי מקבליץ
 טמאין ושאאין מקבלין טהורין איץ דבדי לֹ מאיר לדברי ֹ ל יהורה אילא ערבה של בעל הבית וקאלו העשה כלים מדבר שהוא מם של מע מעמר טמא
 תינקות למוד בהם את העפר או שהתקינום לכף מאונים טהורים הרמון 20 והאאלן והאגוים שחקקום תינוקות למוד בהן את העפר או שהתקינים לכף מאונים טמאים ומנהא קאערה מא תחת מלבן בשבל מבצויץ או כרםי מאו חו מסחער לוצעע אלרגלין לקו׳ חמור שתחת המלבן והספטלין שתחת הרגלים אף על פי שחקקום ומקבלין טחורים ואין

1. 8. Kelim 25 , I .
1. g. בלמל הקדש Ibid., 25, 9 .
2. 10. Ibid., 15. I. There are some variants besides one or two scribal errors.
1. x6. טטמאים . . . טהורין These two words have changed positions by mistake. The trend of the argument proves that the reading of the Mishnah is the only one possible, and that our manuscript offers no genuine variant. [א] Insert ${ }^{\prime} \ddagger$ after this word.
 be deleted.
1.21. בכשבעל Read 1.22. Ibid., 8. 3.
2. 23. טהורים כפותין : After this word the printed edition has ששתחת הרגליז. These words probably were omitted in this manuscript through homoioteleuton.

בהן משום קבול וקאלו כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע" ומנהא 52 מא יעמל מן גלד חיואן כאیין פּ אלמא אלחם אלא אן יצּיף אליה גלד או

28 b
גירה מן אלחי תקבל נגאםה אמא בלאאק או בנרו או בגירהמא פאמא אלמצועה מן גלד חיואן מסמי כלב אלמא פאנה ינגם ואן לם בל ינצף אליה גירה לקי' פל שבים טהור חוץ מבלב המים מפני שהוא
 5 מi הגדל בארץ ואפילו חוט ואפילו משיחה דוּ דבר שמקבל טמאה טמא ולבבד שיחברנו לו כדרך חבורו לטמאחז ומנהא מא יעמל מן כתי בקר ומנחותאת מן חגארח מנהא קואער ואגר לראן ומא שבו חדה לקי עבעת ימים קורם לשדיפת הפרה מפרישין את הכדין השורף את הפרה מביחו ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה ולו ולשכת o בית אבן היתה נקראת ולמה נקרא שמה לשכת בית בית אבן שבל מעשיה במלי גללים ובבלי אבנים ובכלי אדמה מאי טעמא וג׳ חקינו ליה ליה רבנן

 מעמולה מן דחב ופצה ונחאם וחריד וגיר דלך מן אלמסבוּאת לקוֹ 55 הטבלה שיש לה ליזביו בכלי עץ טהורה ואיצא כסוי טני של מחבת

1. 24. Baba batra 65 b .

Fol. 28 b, l. 3. Kelim 17, 13. Some variants. See above, note on fol. $26 \mathrm{a}, \mathrm{l}$. 16.

1. 6. "ובלב7 וכו] This clause is not found in the mishnic text. See, however, Sifra Shemini, section 6, 10 (p. 53 a).
1.7. .

1. 13. بَيّْتَاتً [ללביותאת things that remain overnight, and become stale. The ${ }^{\prime}$ of this word look like $\uparrow$. But there can be no doubt about the reading.
1. 15. הטבלה] As Hefes treats of the class of vessels which have a receptacle and are not subject to defilement, the reading of our manuscript

 פתקבל לדלך לקו׳ העשה בלים מעצמות העופות טהורים ואיצא חיבר להם מן הגדל בארץ אפילו חוט אפילו משיחה דבי דבר
 ותנאל אדא אנקצֵא אלעמל ודלך כאלה יגשא בהא אלעון ואלמטאם ואל מנכל אלדי יסתר מן אלנחל ואשבאהחה פלא תקבל נגאםה פאמא אוֹ כאנת


 קמטרא טהור כסוי תבה כסוי טני וחמכבש של חרש וכםא שתחת


התבה והקמרון שלח והאילוגנין של ספר ובית הנגר ובית המנעול ובית המזוזה ותיק נבלים ותק כ[ינור]ת והאמום של גודלי מצנפות והמרכב של זמר ורביעין
is the only one which would suit the context. And yet the view it expresses is diametrically opposed to the decision of the Mishnah, not to speak of the fact that this passage is nowhere to be found. Kelim 27, 1 reads

 (Tosefta Kelim baba meṣiea ro, 4). He omitted the qualifying clause. כבסוּ Kelim 12, 3. Read פתּת.

1. 18. Tosefta, ibid., 7, 5.
1. 19. Loc. cit.


 a vessel in which the dung of the oxen is collected in order not to spoil the wheat. This obviously supports my emendation.



של אלית וגנוגנ[ות הע]יצי וסמובות המטה וכופים של תפילה ואמום של גודים בודי מסאות הרי אילו טהורים זה הכלל אט ֹ ֹ יוםי כל המשמש משמשין של ארם 5 בשעת מלאכה דל ושלא בשעת מלאכה טמא וכל שאינו אילא בשעת
 וטקורטיא ובית החצים ובית הפרגושוח הרי אילו טמאים חיק סמפוּנוא


 בלים טמא • תפםיר מא שבל מן דלך המלקוט של בקר אלמנשי ללעין והחסום שלו אלכטאם הצדף של רבורים אלמנכל אלרי יסתר מן אלנחל והמנפה אלמרוחה קפםה אלתכת אלמעיבה קמטרא קמטר טכבש תכת קברון קבה האלנגין גלאף האמום אלקאלב של גודלי אלוּ אלפתאלין ורביעין
 אלמרבוב מ; אלה אלכשב ללמחאבי ואלמגני הפרגושות אלקנאריל
 Means weavers, as Hefes explains it later on. Comp. Arabic .

1 4. Dמסאות] A number of variants are recorded : סותות , סוסות , מיאגום, and Dות. But Dis quoted nowhere. We ought, perhaps, to read woof.
1.6. תיק Read [תוק. Many words are omitted here. תיק [והקיטבליא] The printed text has תיק טבלה. But as קקורטיא and are usually mentioned together, the reading of our manuscript is to be preferred.

1. 7. הפגו"שות הפרגושות] The mishnic text has Derenbourg has הפגוזות.
1. 9. $]^{\text {] }}$ From this word to the end of the quotation is not found in the Mishnah which enumerates other kinds of vessels.
1. II. ללללע״ Read, perhaps, See above, note on fol. 28 b, 1. 2 r.
2. r3. אאלמעיבה] This can scarcely be right. Read, perhaps, אלמעי בה, as $\overline{c o s}^{\underline{c}} \bar{g}=$ he kept, retaired.


3. 16. ' This may, perhaps, mean recitations. It seems to be a plural of

מכתב מכתב קיטבליא נטע סקורטיא ספרח האלה דבוס סמפוניא זמארה חלילין נא＂ין בית הלגינין אלקנאני פאפגא אלתי להא גו ותקבל
 20 יתחבע מן דלך ממא לו גו ולא יקבל ננאסה מן דלך קמיץ ופרש ולח ולחף
 ממא יטול דכר אעיאנהא＂וחד אלמבאט מן אלתיאב אלקאבל נגאסה מא כאן אקל מסאחתה ממא ילי אחד גאהאת אללאבב ג קבצּאת פמא פוקחה לקוֹ חלוק של קטן רֹ אליעזר אוֹ כל שחוא

$$
29 \mathrm{~b}
$$

וחכם אוֹ עד שיהא כשיעור ונמדר כפול וקאלו העושה חלוק אם

 גורב ודאן וקלוס והו סראויל וכמ־אי לקוֹ ואילו נמדרין כבולין אנפיליא

1．17． 4I．18）by D 7．That is the reason why I used that word in my Hebrew translation．

1．18．$ن \leqslant=a$ kind of flute．See Dozy．
1．20．ל］Read iל．
 corresponding to הาוม่ ？

1．23．תN゙MNは］Read ЛN゙ス．
1．24．Ninpla NTD．An unnecessary addition．See above，note on

 printed edition has $\begin{gathered}\text { הלב } \\ \text { aiter this word．}\end{gathered}$

1．2．$\left.ก\left[\alpha^{2}\right\}^{\prime} 1\right]$ This word was smudged，and the copyist wrote it above the line．But not being satisfied，he wrote it once more on the margin．

 Kelim 27． 6.

5 ופל:"א ומבנסים וכובע וכים של פונדא ומטלית שטלאה על שפהּ אם
 להא וקאבלה ננאסה כנהא אבאויץ אלכבאוין אלמסחעדה לצנאעה
 אלבבאוין פלן תקבל אלנגאסה אללהם אלא אן תכן מצואפה אלי כלי אבר
 בבותל i אליער מטחר וחכט מטמאים ואיצא ארובות של נחתומין טמאות ושל בעלי בתים טהורות סירקן אן ברבמן טמאיץ וקאלו מכני מה ארובות של נחתומין טמאות מפני שהן מיוחדות לכלי של בעלי

 דגה ועור החובה במשמע תלם לוט אשר יעשה מלאבה בהם יצאו עור המצה ועור החופה שלא נעשה בהן מלאבה ומלו ומעי קו׳ עור המוצה מא
 פאלממלוח פקט לקוֹ אט ר ח חיה בר אמי משמא רעולה שלשה עורות 20 הן מצה חופח ודבּחרא מצה דלא מליח ולא קמיח ולא על עפביץ חופה דמליח ולא קמיח ולא עפיץ וקאלו עורוח של בעל הבית מחשבה
 פוקחה וטאהא מן יטמיחא וטיה או חעד ליצמגע עליהא או תנעל
 its usual plurals. But أخَاوين is not precluded.


1. ix. "ארובות וכו"] Ibid.
I. 12. . Tמפני וכו] Tosefta Kelim baba meșía 5, 4.
2. 15. Sifra Tazriá, chapter 13 , 10 (p. 68 c). A few slight variants.

1. 19. Shabbat 79 a , Gitṭin 22 a . A few explanatory clauses which interrupt R. Hiyya's statement are omitted here. There are one or two other insignificant variants.
1. 2x. 'עורות וכן] Kelim 26, 8.

$$
30 \mathrm{a}
$$

עלי מרחם א צמארר או דון ג קבצאת פּי מתלהא מעדה ליסתכדם N בהא כדמה מכצוצה יחתפט בהא לפעל מתל דלך או או רקעה מסאחת קבצּאת

 5 נטע מסאחתה ה קבצאת פי מתלחא פמא פוקחה או חציר מציר מסאחתה
 מן יטמיהא או תסאקף מיח או חדנו מונה וגיר דלך מן מן אלאעיאן אל
 פמא פוקחא ואעד ליגלם עליה או רון קבצה ליס בדּם בה בה ואן צגר סו פטקבל נגאסה לקוא הבגר מטמא כושום שלשה על שלשה למדרם ומשום שלש על שלש לטמת המת השק ארבעה על ארבעה העור
 תניא קוצע מכלם ועשה בנד למשכב אין פחות משלשה על שלשה

 מכל; טפח על טפח טמא טפח על טפח למאי חזי אמ ל ל שמעוח בן לקיש משום ג ינאי חואיל וראי לתטלית על גבי חגור" ואיצא א"ן

Fol. 30a, 1. I.

1. 3. אאצאבע] This word was intended by the copyist to be deleted.
1.4. Tמסאחתח] There can be no doubt that some such word as $\tilde{\varepsilon}$ a sack is to be supplied before this word. See the following quotation from the Mishnah.
1. 10. Kelim 27, 2.
1. 13. Meitah 18 a. Our manuscript is more explicit than the mishnic text.
1. 14. I ולמעמד וכו/ . I was unable to trace this sentence in this connexion.
1. 15. Sukkah ${ }_{17} \mathrm{~b}$. Some sentences are omitted here, and it seems that H efes had a less complicated reading.
1. 17. 

מטמא אילא המשזון את הצרך ואיצא עור שעשאו לתבריך
 20 או פינדירן צרור ביח או מחם תחובה בה או שוח ואיחה פקוקה בכל או בקופה טחורה ולעולם אינה טמאה אילא עד שיצוניעה לבנד ואיצא אט ֹ אבא היה i נחמיח מטחר במטלית שאין בה שלש על שלש

$$
30 \mathrm{~b}
$$

דלא חזיא לא לעניים ולא לעשירים והלכה כר נחמציה וקאלא דורו חכם בוֹ נחמיה ואיצא שלשי על שלששה שעשאה לאםפלונית מלוגמא

 5 שהתקינן לפיק בו את המרחץ ולגער בו את הקררה ולקנח בו את הרחים

1. 18. 'עור וכוֹ] Ibid., baba batra 4, 9.
1. 19. 'Ibid., 6, 6. A few phraseological variants, besides the scribal errors.
1. 20. This is certainly corrupt. Some editions read אפוחה, בכסותה, while Z. has
1. 2r. בפינרירן] Z. has בפונדיין. The construction of our manuscript is decidedly superior, as the $ב$ is almost impossible. בית Read בית.

2. 22. ששיצניעה] The printed text has There can be no doubt that our manuscript has preserved the correct reading, since the Tosefta speaks of מוצנע.
1. 23. Niddah 60 b . In the printed text אביי (is it not is the authority. There are a few more insignificant variants.

Fol. $30 \mathrm{~b}, 1$. . . Ine ] The printed text gives the name of the authority responsible for this decision. It is possible that Hefes did not intend the last three words to be part of the quotation. But when he himself decides he usually says ואלהלכה. Comp. below, fol. 32 a, l. 18. הורו וכו'] Ibid.

1. 2. 'ששלשה ובון] Tosefta Kelim baba batra 6, 9.
1. 3. שלשלשה וכו] Kelim 27, 8.
1.4. [תגיא וכו' Shabbat 29 a. There are a number of variants besides the scribal errors. Read $ز \Omega$, as it occurs in Kelim 28. 2.




 דעתיה עילאיה וקאלו הדר ביה خ עקיבא לגביה דוֹ אליעור : ואללבוד פחכמהא כחכם אלתוב לקא ומניץ לרבות את הלבדים תלט לוֹ בוֹ בנד



 אלמקדאר אלדי ינגם ענדה אלתוב או גירה נאקצא פתבם הדה בוצלה מן
 אלמוצול בה פינגס לדלך אוֹוצל ואלמוצול בה אדא ערצוּת להתא או או 20


 ארבעה מן העור ואחד מן השק שלשה מز השק ואחד מן הבשדּ הבגר
1.9. זורקה] Read זרקה" Delete the.\%.
1. ro. בבבגדו] The printed text has במגור.
 . See also ibid., 40 a.
2. 12. Sifra Shemini, section 6,8 (p. 53 a ), where $\mathbb{N}$ is inserted before 7. That seems to be the correct reading, as is is the basis for the derivation.
1. 14. Nega'im 11, II. A few phraseological variants.
1. 16. The printed text has וגנגללים Tiגלון].
1. 2r. Kelim 27, 3 .


31 a
טמא זה הכלל בל ששחיבר לו מן החמור ממנו נטמא מן הקל ממעו טהור :


 5 למתל דלך בנטע ואשבאהח פטאחרא לקוֹ המת שעשאה שטוטיח ושטיח

שעעשאו חמח טהור חמת שעשׁאה תרמל ותרמל שעצשאו חמח בר
שעשאו פדין וסדין שעשׁאי כד בסת שעעשאה מטפחתת ומטפחת שעעשאה כסח טמא וה הכלל כל ששינחו לשמו טמא לשם אחר פר
 סו ירדין לידי טמאחן במחשבה ואיץ עלין מידי טמאתן אילא בשינוי

מעשה והמעשה מנטל מידי מעשח ומיד מחשבה והמחשבה אינה מבטלת לא מיד מעשה ולא מיר מחשבה: גריץ בסים הרה אלהלכח חו אן סאיר אלכלים חנגס באלעימה ולא ירא ירתפע מנהא חכם אלננאסה מהמא הן כדארך אלא בתניירהא עמא הי עליה 51 ונקל+א תלך אלהיאה ואלעימה בהא איצא ואלעוימה בנקלחה אלו מלי מא
 גירהא תקדמתהאי מעני דלך כל הכלים ירדין לידי טומאוּ פמת
במחשבה חו מתי עזם צאחב כלים מבצוצה אוֹ יעמל מנהא סב כלים או ינקלהא אלמעי אבר ואן לם יגירחא מן צורחהא אלתי



1. 3. Read Reata


1.7. כסתח Read ובסת

1. 15. חהואה] Read היאה.
1. zo. . Delete the $\mathbb{N}$ as dittography.

254 HEFES B. YASLIAH'S BOOK OF PRECEPTS

הי עליה פתנגמ לדלך מתי דאה בנהא מא ינגסוא"
 עוימחה פימא חו עאום עלי ביעה מן דלך לקי עורוח

3 rb

של בעל הבית מחשבה מטמאחן ושל עבדן א"ן מחשבה מטמואחן של גנכ מחשבה מטמצהת


וקאלו ואילו ערות טמאות מדרס עור שחשב עלי לשטיח ערר 5 סמקרטא עור קּ קטבליא עור חמור עור החמר עור הנחק עור הרופא עור הערסה ערר הלב של קטן עור הכר וער הכסח מדרם עור הסרק

 לא בוג שבצוארה ולא בוגי שבכסוחה ולא בחוחם שבצוארה ולא
 טמאה והתצא וני של בהשה טמא ושל רלח טהור של דלח ועשאג לבתמה טמא של בהמח ועשאה לרזח אף על פי שקבעו בדלת וחברו

## 1. 23. Kelim 26, 8.

Fol. 3r b. The beginning of the first three lines in the manuscript has traces of some writing which was obliterated; but the continuity of the text is not disturbed thereby.

1. 3. מפני] The opinion of Rabbi Simcon fell out through homoioteleuton.
1.4. Kelim 26, 5 .
1. 5. [עור חחמר] These two words are missing in the printed edition, where they fell out through a sort of homoioteleuton. Maimonides comments upon עור החמר and עור החמור separately. But in the mishnic text printed above the commentary the latter words are missing. The discrepancy escaped Derenbourg. הכתת] Insert עטת after this word.

1. 7. ההםורק] After this word, too, there are traces of obliterated writing.
1. 8. Shabbat 58 a . The first sentence is differently arranged in the printed text. There are also a few phraseological variants.

במסמרים טמא שכל הכלים יורדין לידי טמאתן במחשכה ואין עלין
מידי טמאת; אילא בשינוי מעשה לא קשיא הא דאית ליה עי עינבול דא דא
 כלי עץ תכדם כדמה קריבה ובדמה בעידה פאמא אלקריבה פלא תוּ פנם והי סלאלים וכלאליב ואגטיה מכצוצה ומנאיר מכצוצה איצא ולא
 ואלבעידה פתכדם גירהא מן אלבלים מנהא מנאיר וסמאטאת וגירהא אר הדו הדה 20 באדמה אלאנטאן ואלכלים אלמוםתכדמאת לאבל אלמצטנעאת מן אלאגדיה

כקצאע וגצאיר ונאמאת וסכאריג וגירהא פמא כאן בהדה אלצפה פעינגם מתי ערץ להא מא ינגסהא לקוֹ העשוי לשמש את האדם כנון הסולם וכנון הקקלב ומנורה ואהחוחה טהורין העשוי לשמש את האדם ואת משמשי האדם

## $3^{2}$ a

 והקילב והנחותה והמגורה תלט לוֹ מכל כלי עץ ולא כל כלי עץ או יכול


1. 19. سَسَاطّ in in the sense required here, not Only is recorded by Belot. But the latter is probably a nomen unitatis.
 as the latter is restricted to food eaten in the morning, that is to say, breakfast.
1. 21. כבקצאע] Read כוגאמאת Only is recorded in the
解 is nowhere else given.
 printed text has after this word. This seems to be the correct reading as three classes are spoken of.

Fol. 32 a, 1. r. (כלי וכו] Sifra Shemini, section 6, 4 (p. 52 d). The passage there is corrupt, and a comparison with the preceding citation from the Tosefta will leave no doubt that, with the exception of one scribal error, the original reading is here preserved. See also Tosafot Menaḥot 96b under heading ולדברף, where this Baraita is quoted, and substantially agrees with our text.

1. 2. מכללי עיץ Sifra has, which does not occur in the Pentateuch.

שאגי מוציא את השלחן ואת הטבלה ואת הדולבקי תלם לוֹ כל כלי על עי ריכה מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו אתר שריבה הבתוב מעם תלם בל 5 לומ כל כלי עץ מה כלי עץ מיחחר שהוא משמשׁ את האדם ואת משמשיש] האדם אף אני ארבה את השלחן ואת הטבלה ודוֹלבקי שהן משמשין את האדם ואת משמשי האדם ומוציא את הסלם עהוא משמש את האר[ם] ואינו משמש את משמשי האדם והקילב והנחותה והמנורה שהן משמשין

 פי מתלהא מתי כאנת עלי צמאר או מרחם לקו שילאחה על שלשה שהשליךבה] לאשפה טהורה החוירה טמאה לעולם השלכתה מטהרתה והחזרתה מטמאתה ואיצא שלש על שלש שעשאחה לאפפלונית מלוגמה ורטיה טהורה• ומנהא כסיתאת סוא כאנת טאדגה או מרקומה אללהם אלא אן יעריץ
 ובין שאינן מצוירין טמאות דִברי בית שמאי ובית הילל אוֹ מצוירות

 במטפחת ספרים ובדבריו אנו מודים: ומנהא מצראע מתרם וגלק וספור

1. 3. מרבה which gives no sense.
1. 5. שכל כלי עץ Read in both cases with Sifra.
1. 8. [והקילב ובו" This sentence is missing in Sifra, and only the last four words are inserted in brackets. It is obvious that the error there is due to homoioteleuton.
1. 10. דמי"
1. ir. צix. See above, note on fol. 30 a , 1. r. [שלשׁה וכוֹ Kelim 27, i2. The reading there is שלשׁ על שלׁ. That we have no scribal error here, but a genuine variant, is evident from the preceding line where שלשׁה טמחים = $\dot{j}$ is explicitly mentioned. Maimonides had the same reading as that of printed edition, for he says : .ינתגם מנהא שלש על שלש אצבעות ולו כא; מרמי עלי מזבלה
2. 13. Tosefta Kelim baba batra 6, 9.
1. 14. כסיתאת Read כסואת or
1. 15. Kelim 28, 4. Slight variants. 1. 18. Tosefta, ibid.
1. 19. 'ובדבריו וכו] This is also the reading of the printed text. But

20 אלרי חחת עקב אלבאב ואלעקב ואלדרונר ואלמחעב אדא כאתח מרכב[יח] פּי אלבנא לקו׳ כל כלי מתנות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מו הרלת
 בקרקע וסאיר מא תקדם דכרה מעמול מi צוף וקטן וגירה פמתי כאן מל

Elijah of Wilna suggests reading וכרבריו אנו מורים which is preferable as far as the Hebrew is concerned, as the other expression is rather too strong.

1. 20. Dozy. מרכבה] This word is slightly obliterated, but the restoration, (
1. 21. Kelim ri, a. Slight variants.
1. 22. והנגר Read והנגר.

## HEBREW TRANSLATION

I a
"זכר את הטומאה נעלמו זה וזה והשתחוה או ששׁהה כדי השתחואה או שנדבר עם חברו כדי השתחחואה או שנכנם לתוםפת העזרה ושהה כרי
 ממנו ועעלם ממנו שני פעמים לחייב על היעלם טמאה ועל היעלם מקרש 5 خ 5 אליעזף וֹ עקיבא אוֹל אינו חייב אילא על טמאה בלבד." ואמרו : "ונעלם ממנו נעלמח ממנו טמאה או יכול עעלם ממנו מקרש תלֹ לוֹ ונעלם ממנו והוא טמא על העלם טמאח הוא חויב ואינו חהיב על העלם מקרש דברי i עקיבא ֹ אליעור אוֹ השרץ ונעלם ממנו על העלם השריץ
 oז שני פעמים לחחיב על העלם טמאה ועל העלם מקדש." ואמרו: "תניא מניא מנין שאינו חייב אילא על שיש בו יו יריעה בתחלה וידיעה בסוף והיצלם ביצ בינחים חלס לוֹ ונעלם." והתלמור אומר בבאור החשתחואה : "אֹ רבה לא שנו אילא השתחוה כלפי חוץ אבל השתחוה כלםי פנים אף על גב דלא שהא : והא השתחוה קאתני הבי קאפ אישו תיא השתחואה שאין בה שהייה ואיזו היא השתחהואה 15 שיש בה שהיה שאין בה שהייה בריעה שיש בה שהחייה פישוּ יצום ידים ורגלים .


 כלו וכל ישראל ראים ברדת הא וֹ." ובפסוק החה כ״ב מלים.

המדליק את הבערה ויצאה ממקום

## המצוה התשיעית ממנו.

דליקתה ומצאה קוצים ואבלה גדיש או קמה
 המדליק את הבערה וחמביא אותה ושרפה שוים בתשלומי חנגק. אבל אם סבת דליקתה חיתה נשיבת הרוח, לא דבר אחר, המביא פטור, כמו שאמרו: ״כי חצא אש
ib
ומצאה קוֹצ וֹ פי חצא מעצמה שלם ישללם המבעיר את הבע פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנקי גופוּ" ועוד: "השלח את הת הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור מריני אדם וחייב בדיני שמים שלח ביר פקח הפקח חייב
אחד מביא את העצים ואחד מביא את האור המביא את האור חייב בא 5 אחר ולבה המלבה חייב לבתו חרוח פלם פטורין.י" והמחתנין להחליק ושאינו מתנוין שיום בתשלומים, כמי שאמפרו: "אדם מוער לעולם בי"
 משלם נקק שלם." ועוד : "לעשות שאהין מתבוין כמתכוין." ואם עברה דאש נהר או שלולית שרחב כל אחד מהם שממה אמות או שהיה רחב oו דרך הרבים ששׁ עשרחה אמה ומעלה ואבלה איזה דבר, אינו, חיב לשלם דמי הנקק
או וולתו. אבל אם היה חנהר או השלולית ודרך הרבים פחותים מן השעור הזה חיב לשלם דמי הנקת, כמו שאמרו: " עברה נהר או שלולית שהן רחבין שמנה אמות

פטור." ועור: "עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות או דרך הרבים או נהר רו רו רו
 55 אמה דרך הרבים." ומי שחדליק בערה ברשותו ונתרוממה היא או ניצוציהת,
 שרצה בו המרליק, כדי לעבר מרשותו אל הרשות עצנשרפה, חיב חמדליק
 שנשרפה, והסבה הנורמת לשרפה היתה רוח זמני, או דבר אחר, שחזק שלחבות ולתה, 20 המדליק פטור, צמו שאמרו: " המדליק בתוך שלו כמה חעבר הדלקה ר אלעור

 ישלם המב א זֹ הכל לם הדלקה." ״ אפֹ וֹב נחמן אט רבה בר אבוה אג

רב הכל לגם גובהה של דלקה אט רב יוסף אט רב יחורח אמ שמואל הלנה כi שמעון." והתוספתא אומרת בדבר השעור שתעבר אותו הבערה שחדלקות, כשהיתה הרוח מנשבת, ואכלה איזה דבר : "המדליק בחוך שלו כמה חעבר חדלקה $\ddagger$ אליעור אוֹ שש עשרה אמה דרך הרבים בשעת הרוח שלשים
 חמשים אמה בשעת חרוח שלש מאות אמח מעשה בערב שקמּץ האור יתר משלש מאות אמה וחזיק שוב מעשה שעצברה הרלקח את הירדי ששהיתה קשה במה דברים אמורים בממן שקבצה אבל אם הית היתה מסכסכת והולכת או שהיו עצים מצויים לה אפילו עד מיל הרי זה חייב עברה נחר סו או גדר או שלולית שהן רחבין שמנה אמות פטור." ואם אכלה גדיש ונשרפו בינחים כלי זריעה או גדיים או בבשים כפותים או או דבר אחר שדרכו לחניחו שם, חיב המדליק לשלם דמי כלם. אבל אם נשרף בינתים דבר שאיאן דרכו לחהיחו שם, אינו חיב לשלםם. ואם אכלה בית דירה חיב לשלם גם דמי כל מה שנשרוף בתוכו, כמו שאמרו :
 אומ א"ן משלם אילא גדיש של חטים או גדיש של של שערים היה גדי כפות לו ונשרף עמי חייב עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרףף עמו פטור ומוּ ומוים חכם לה יהודה במדליק את הכירה שמשלם כל מה שבתוכה שבן דרד בני אדם לתניח בבניםם" ואמרו: "ך יחודה פבר ישלם כל מה שבתוטו ואפילו ארנקי ורבני


 ושל קורות וכן מדביך של אבנים ושל צרורות שהתקינן לסיד שנוֹא או הקמה

$$
2 \mathrm{~b}
$$

אף האילן בשמע או חשדח אפילו לחכח את העפר." ושמנה המצות הללו שצזצרו למעלה, החובה לגבות את התשלומים מפרשת בהן; ורק בארץ ישראל,

לא בגולה, כמו שאמר רבא: ״אדם באדם ואדם בשור א"ן גובין אותו בכבל." כונתו: אדם שהוזק באדם ואדם שהוזק בשור, ואם עלתה בידי דאובן בחוּ לארץ 5 ותפש משמעון החשלומים הנגבים בארץ ישראל, והתאונן שמעון על זה וה אל השופט, איץ חשופט צריך להוציאם מראובן ולחחזירם לשמעון,
 דאכלה תרנגולא משונה הוא ולא מגבינן בבנל ואו תפש לא מפקוינוינן מיניה." ואמרו: "ההוא גברא דאלס ידא רינוקא אתא לקומיה דוּ דראבא אמ לו לו לישמו oז ליה בעבדא היכי דאיין רבא הכי והא רבא דוא דאט כל כל ששׁמין אוחו בעבד אין גובין אותו בבבל א"ן הכי נמי ואילא שאגני הכא דאקדם ניזק תפש:" ואם התאנן [ראובן] על שמעון, יכריח השופט את שמעון לרצות את ראובן יצוּ והרצוי בזה אאינו קצוב במי שהוא קצוב בארץ ישראל. ושעורו בחוץץ לארץ כםי שיפשרו
 51 מאן שמעון לקבל עלין את הרין מנדים אותו. אבל אם שמעון קבל עליו וראובן
 להשפט עמם שםם שומעים לו. ואם מאן שמעון ללכת עמו מנדים אותו, כמו שאמרו : "ואי

 20 אוֹ מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ויעמיר סלם רעוע בתיך
 השלישי הבולל חשע המצות שעוכרו למעלה. החלק הרביעי כולל אחת עשרה מצות שאیין חובה לעשוחן בומן חזה

$$
3 \mathrm{a}
$$

לא בארץ ישראל ולא בחוצה לה. מהן תשע מצות עשה ושהת מצות לא תעשהח. המצוה הראשונה ממנו. אם שוּ שלא שור נורע לנגח נגח
איש, ומת האיש החוא, חיבים לסקל את השור ואסור לאכל את בשרוי ובעליו
 5 ורביצה ובעיטה שוות בתורת נגיחת, כמו שאמרו: "כנום שורך ואני אשמרנו
 משלם נזק שלם וחכן אוֹ על השן ועל הרגל משלם נזק שלם על נגיחה ועל
 חצי נק." וצריכים לסקל את כל אחת מהבהמות בין שדרטן לטרף ובין שאיקיק
 אותו בשביל זה, כמו שאמרו: "לעשות שאר בהמה וחיה ועוף ציוצא בשור." ואם מכרו הבעלים את השור חהה או הקדישזחו, קודם שעמדו בדין בשבילו מותר, אבל אחרי קן אסור, במז שאמרו: "שור תם שהמית ער שלא עמר בדין מכרו מכור והקדשו מוקדש שחטו ונתנו במתנה מה שעעעה עשוי קדמו בעלי חובות והנהיגוהו 51 ב בי חב ער שלא חויק ובין הויק ער שלא חב מה שעשׁה עשוי ומשעמד בדין
 קדמו בעלי חובות והנהינוהו ביץ חב ער שלא הוּיק ובין הויק ער שלא חב לא עשח כלום לפּ שאינו משתלם אילא מגופוּ" ואםור להקריבו, אבל ימבר
 20 האשה יכללו גם בן טמטם ואנדרגנוס וקטנים, כמו שאמרו: ״אין לי אילא איש ואשה מנין לרבות קטן וקטנה וטומטום ואנדרגנום תלס לוט את את האיש
 האצטרין, וגנח והמית, א"ן צריכים להמיחו, כמו שאמרו: "שורו האצטדין אינו חי״ב מיחה שز בי יגח ולא שיגיחוהנ!" ועוד: "שור האצטרין כשר לגבי מזבח מפני

שחוּא כמצוסה." ולחֹק דבריו "ולא יאבל את בשרו" נוסף גם האסור להנות ממנו, וכן הרין גם במקצת הרברים האסורים שנאמר
 כל מקום שפ לא יאכל לא תאבל לא יאבלו אחר איסור אבילה ואחר איסור הנאה 5 במשמע עד שיפרוט לך חכתוב כדרך שפרט לך הכחוּ בוּ בנבלה לגר אששר בשעריך ולגוי במבירה דחניא לא תאבלו כל נבלה." ולרבותינוּ בזה באורים ופרטים שנזכירם בקצרה בשניל אדיבותם, ובעל השור נקי - פטור הוא מכל יתר

התוצאות. והדברים שבעל השור המוער, רצוני לומד, שחוער עליו שחנו שור נגח, חיב בהם, אין בעל השור שלא נודע שחנו נגח, רצוני לומר תם, oו חיב בכלם. וחדברים שבעל חשור המוער חיב בהם הם חמשה, צריך הוא לעדות עדים שיעידו עליי. חיב לשלם נק שלם וצריכים להמית את השור אם נגח בבונה; אבל אםם לא נתבוין לנגח אינו חיב מיחה, אלא משלם את הכפר. חיב לשלם לעבד שלשים שקלים. חיב לחחויר דמי חנשחת. וצריך לשלם


 לשלם מגוףף המויק, לא מכסטו, כמי שאמרו: "חמשה דברים בץ שוּ שור תם למועד מוער צריך עדים ותם אין צריך ערים מוער משלם את הכופר ותם אינו משלם את חכופר מוער משלם שלשים סלע ותם אינו נוחן 20 שלשים טלע מוער משלם נזק שלם ותם משלם חחצי וזק מוער משלם מן העלייה ותם משלם מגופו." ועוד: "יש חייב בכפר ופםור מן המיתה ויש שחחיב במיתה ופטור מן הכםר יש שחייב בזה ובחה ויש פטור מור מזה ומזה מוער בכונה הייב בזה ובזה תם שלא בבונה פטור מזה ומזה מוער שלא במונה חייב בכפר ופטור מן המיתה תם במונה חייב במיתה 2 ופטור מן הכפּר." המצוה הששניה ממנו. מי שישׁ לו שור גגח

## 4 a

מתמול שלשום וחתרו בו שישמרנו ולא שמרו, והמית איש, חיבים לסקל את הששר, וגם הוא ראוי למיחה בידי שמים, ואם חיבוהו לחת כפר הנגח יתּ בל מה שהושת עליו בפשׂרח, כמו שכחוב: "ואם שור ננח הוא בוֹחמול שלשום וג׳ אם
 5 יהודה אפֹ מוער שהעידו בו שלשה ימים זה אחר זה," ועור : "יום ואמשׁ
 שור מוער עד שיעירוחו בפגי הבעלים ובפני בית דין העירוהו בפני הבעלים ולא בפני בית רין בפני בית דין ולא בפני הבעלים א"ן עעשה שור מועד עד

שיעירוהו בפני בעלים ובפני בית דין העידוהו בפני עשנים יום ראשון ובפני סז שנים יום חשני ובפני שנים יום השלישי חרי אלו ג עדיות והן עדות
 איא לו שמירה אילא סכין." וגם בעליו יימת - מיתה בירי שמים, במו שאמרו: "שור
 וזה חיבין מיחה וכן בבן וכן בבת." ואמרו בנארם את הרבר החה: ״אחה אוֹ
 א"ן נותנין פריון למומתין בידי אדם אבל נותנין פדיון למומתחין בירי שמיםם." ועוד אמרו: "אמ חקקיה וכן תנא רבי חזקיה מות יומת המכה רוצח הוא על רציחתו אתה הורגו ואין אתה הורגו על רציחת שורוּי" אם כפר יושת ועת עליו- בית דין מכריחים אותו שירצה את בעל דינו, כמו שאמרו : "יכול אם אמר
 ונאמד להלן ישית מהי יושת עליי האמור לחלן בבית רין אפּ האמור כן בנית דין." ובקבלה נבלל שעעשרים דברים שהחורה לא הזכירחם, א"; אנו מענישים את העושה אותחם, אלא האלהים יתברך יענש אותו. המבעת את חברו בדבר שחטריף את דעתו, כמו שאמרו: : "המבעת את חברו פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים." " המבעת בהמת חברו 25 ונשתטתה, כמו שאמרו: "המבעית בהמת חברו פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים." המלעיט בהמת חברו מאכל רותח או דבר מר

## 4 b

או צאה או סם המות, כמו שאמרו: ״ ״הלעיםה חלתית הרדופני וסם המות וציאת התרנגולין פטור מדיני אדם ודינו מסור לאמיםם" אפר פרה אדמח ומה שמזים ממנה לעשות בה אחת המלאבות, והמשקח את אחת הבהמות מי חטאת, כמו שאמרון : "העושה מלאכה במי חטאת ובאפר חטאת 5 והנותן מי חטאת לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים." שליליח בית רין ששצטוחה לחכות מלקות ארבעים והכה מכה אנושה, כמו שאמרו: "״שליח בית דין שחכה ברשות בית דין וחהיק פטור מריני אדם ורינו מטור לשמים." רוםא אמן שרפא ברשות בית דין והיקיק, כמו שאמרו: ״ ״רופא אומן שרפא ברשוח בית דין

והיק פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים." ממחה באחת החכמוח שצוה oו לחתך עובר מת ממעי אשה כדי שלא תמות בשבילו והויק לה
 פטור מדיני ארם ודינו מסור לשמים." הפורץ גדר כדי שתרעינה דרך בו בהמות חכרו. הות הפופף קמה או תנואה אחרת של חברו בפני דליקה שחממתה ויבשתה או שרפתה. השוּ הובר עדים לחציד.
 ארבעה דברים העשה אותם פטור מרינ אדם וחייב בדיני שמים ואילאו הן הפורץ גדר בפני בהמת חברו והכופף קמתו של חברו בפני הרליקה והשוּוכר עדי שקר לחברו להעיר והיודע ערות לחברי ואינו מעיר לו." השאלח את הבערה ביד חרש שוטה או קטן יהויקה, כמו שאמרו: "השולח את הבעירה ביר חרש שוטה 20 וקטן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים." מי שנים ושבר כליו בדרך הרבים ולא אספו, והחולך שם יעצר בשבילו, כמו שאמרו : "נשברה כדו


 25 לשלוחו צא והרג את הנפש חוא חיב ושולחו פטור שמאי אוֹ משום חגי

$$
5^{\text {a }}
$$

הנביא שולחו חייב שׂ ואתו הרגת בחרב בני עמון וגֹ מאי שולחו חייב חייב ביךי ששמים." ואמר ֹ שמעון ברבר החיובים, בשחויקה הבחמה ברשות בעליה וברשות שאינה של בעליה וברשות המשותפת לבעל המויק ולבעל הנקק, וכיוצא בזה:

 והבקעה על חשץ וחרגל פטור על נגיחה ועל נגיפה ועל נשי ועיבה ועל רכיצמה ועל ועל בעיטה מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק וכל מקום שאין רשות לא
 גניחה ועל נגיפה ועל נשיבה ועל רביצה ועל בעיטה מוער משלם נזק שלם

 נשיכה ועל רביצה ועל בעיטה מוער משלם נזק שלם ותם משלם חצי נצק." ויש בזה דיוקים שהזכירו רבותינו. וההוכחה ששׁתי המצות הלתו אינן חובה עלינו בזמן חהה האא מה שאמרו: : "דיני נפשות בעשרים ושלשה הרבע והנרבע בעשרים 55 ושלששה שׂ והרגת את האשה ואת הذ ואוֹמ ואת הבהמה תהרגו שור חנסקל בעשרים ושלשה שׂ חשור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת הבעלים בן מיתת השור؛" והיכלת לדין כל חדברים הללו נפטקה מבני אדם בארבעים השנים חאחרונות שתנית השני היה קים, במו שאמרו: ״ "ארבעים שנה קודם חרבן חבית גלתה לה סנדרי וישבה בחנות למאי הילכתא אט ֹ ו יצחק בר אברימי שלא דענ דינ דיני נפשות." ועד 20 אמרו: "ֹֹ שלאא נגדיה להחוא גברא דבעל גויה אאל אבל ביה קירצה בי מלבא איכא

 בר קטלא הוא אמ לחו מיכי חרוב בית המקדש לית לן רשותא למידן דיני נפשות." הם המות השלוה השישית ממנו. אם ערת ישראל חטאו בשגנה ונעלם דבר מעיני הקחל ועשו אחד

## 5 b

הדברים האפורים ואשמי בדבר אשר עשון חיב הקחל לחביא אל אהל מועד פר לחטאת. וסמבו זקני העדה את ידיהם על ראששו. אחר כך ישחתם, והכחן המשיׁח יהה מדמו אל פני חפרבת שבע פעמים, ונחן ממנו על קרנות מובח הקטרח. והנותר ישפּך אל יפוד מצבח העולה. והקטור על המובח 5 חלבו וכליוחיו והייתרת על פבדו. וכפר להם ונסלח להם. והוציא את כל , הפר אל מחוץץ למחנה אל מקום טמחר אל שפך הרשון, וישרף שם, כמו ישכחוב : "ואם


 oו שאמרו: "ערת ישראהל העדה המיוחרת בישראל ואיזו זע פנדרין גדולה היושבת בלשכת

הגית." ועוֹר: "פר שנאֹ בן קהל ונאמר להלן קחל מה קהל האמור להלן בית דין אחף בן
 ולא שתחעלם מצוה כלה." ואמרו: "חורו בית דיץ לעקר את חנוף אמרו אין נדה

בתורה אין שבת בתורה אין עבדח זרח בתורה הרי איא איאו פטורין הורו 55 לקי״ם מקצחן ולבטל מקצחן הרי אילו חייבין כאיזיצר אמרו יש נרו נרה בתורה אבל הבא על ששומרת יום כנגר יום פטור יש שבת בתורה אבל המוציא
 פטור הרי אילו חייבין שפ ונעלם דבר דבר ולא כל הגוּת." "הורו לבטל מקצת ולקיים מקצח הרי אילו חייבין כאיזצד יש דם בם בתורה אבל אין חייבין אילא
20 על הדם הקרב לשמים יש חלב בחורח אבל אין חיביב אילא על חלב הקרב לשמים יש פנול בתורה אבל אין חיביץ אילא על פגול שבשלמים הרי אילו חייבין." ואמר "מכל מצות יה" לחבדילן ממה שאינו מצוח יה, צמו שאמרו: ״ ״מצות י" ולא מצוצות המלד ולא מצות בית דין." ורבריו "אשר לא חעשינה" ענינם דברים שאם עעשו בורון, לא בשגנה, היה העושה אוחם חיב לחברת מאת יל (רצוני לומר כרת), במו שאמרו: "אין 25 חייבין אילא על דבר שודונו כרת ועל שגנתו חטאת." וחה הוא כנון העושה מלאכה ביום

## 6 a

הפפורים וזהאבל חמיץ בפסח וערל שלא מל וכיוצא בהם. והסמיכה
 צבור אחרים, כמו שאמרו: ״וכל קרבנות ציבור אין בהן סמיכה חוץ מפר הכא על כל המצות ושעירי עברה זרה," ועוד: "אמ ראבינא גמירי שתי סמיכות בצבור." 5 וצריכה להיות בשתי ידי חסומד, כמו שאמרו: " סמיבה ידו על הראש ובשחי יריוי." ושלשה מראשי העדה צריכים לעשוח ואת, כמו שאמרו: "עדה המיוחרים
 מעעות בשעת השחיטה כלפי מרחת, כמו שאמרו: ״כהח גדול היה עומד במורח ופניי כלפּ
 oi וכונת מחוץ למחנה-מחויץ לגל מחנוחיחם, כמו שאמרו: " חחוץ לשלש מחנות."

## המצוה הרביעית ממנו.

אם נשיא יחטא ועשה בשגנה אחר הרברים האםורים ואשם, ואחר כך הודע אליו חטאתנ, חיב לחביא את קרבנו שעיר עזים תמים. וסמך ידיי על ראשון, ושחחו במקום אשר ישחט את העולה. ולקח הכחן מדמו באצבעו ונתנו

55 על קרנות מזבח העולה. והנותר ממנו ישפך אל יסודו. והקטיר את כל חלבו כחלב זבח השלמים. וכפר עליי הכהן מחטאחו


 20
 חטאחו - שידע הוא בעצמו בחטאתו, כמו שאמרו: "חורע אליו ולא שיוידיעוחו אחרים מניץ אבילו אמרו לו שנים תלֹ לוֹ הודע אליו ולא אששר יאמרו לו אחרים."
 25 כשיחטא והוא נשיא ולא כשיחםא והוֹא הדיוט." ואם היה חיב לחביא קרב;

## 6 b

כזה בהיותו מלך, ואחר כך הורידוהו ממלבותו קודם שהקקריבה, צריך לחביאו
 שחטא ואחר כך עבר מגדולחו משיח מביא פר ונשיא מביא מציא שעיר."
 5 קרבן כהריוט, כמו שאמרו: " כחן משיח שעבר ממשיחוחו ואחר ,כך
 וחנשיא כהדיוט." . המצוה החמשית ממנו. אם אחד מעם הארץ יחטא בשנגה ועשהת אחד הדברים האסורים, ואחר כך הודר אליו חטאתחת חיב להביא את קרבנו נקבה מן העים או מן הכבשים לחטאת. וסמִך ידיו על סו ראשה. אחר כך חשחט במקום העולה. ונחן הכהן מדמה בִצאבעו על קרנות מזבח העולה, והנותר ישפך אל יסודו. ויוסר חלבה טאשר הוסר

חלב קרבן השלמים, והקטיר עליו. וכפר עליו הכהן ונםלח לו, במו שכתוב: "יואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ וֹ או או הודע אליו חטאתו

 שעעשה בהוראת עצמו, לא בהוראת בית דין; אבל העושה בהוראת בית דיג, אאין הבדל אם היה תלמיד חכם או לא, חובת הקרבן מסתלקת ממנו, כמו שאמרו: ״ תולה בעצמו חיב תולה בבית דין פטור טאיצצד הורו בית דין וידע אחד
מהם שטעו או תלמיר ראוי להוראה כשמעון ב; עוי וכשמעון בן 20 זומא והלך היחיר ועשה על פיהם יכול יהא חייב תלמ לוֹ בעשוח בוּ בוּ חולה בעצמו חייב תולה בבית דין פטור." ועוד : "חורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה והלך היחיר ועשה שוגנ על פיה פיהם בין שעשו ועשה עמהם ובין שעשו ועשה אחריהם ובין שלא עשו ועשה

$$
7 \text { a }
$$

הרי זה פטור מפני שתלה בבית יןי." ובדבריו מעם הארץ יחר את המלך והכהן ולא כללם ב"נפשי" שנאמר בה "ואם נפש אחת תחטא, "והוציאם מן
 לומר כל המעשה כלו שחיבים עליה קרבג לא מקצחו. ואם עזרו אנשים רבים 5 איש לרעחו ועשו בשגגה את כל המעשה שהעושה אותו חיב קרבו, אין כל אחר מהם, ולא כלם יחרו, חיבים להביא קרבן, כמו שאמרו: "תניא המוציא כבר לרשות הרבים חייב הוציאוהו שנים خ מאיר מחי״ב ֹ יחודה אוֹל אם לא יכול אחד לחוציאו והוציאוחה שנים חייבין ואם לאו פטורין $\ddagger$ שי שמעון אומ אף על פי שלא יכול אחד להוציאו וחהציאוהו שנים פטורין מנא הני מילי o ד דתנו רבנן בעשתה אחת בעשה כלה ולא בעשה מקצחתה הא פאיזצו של שנים

אוחזין במלגו הלוגיץ בכרכר ושובוטין בקולמיס וכותבין בקנה והוציאוהו לרשות הרבים יכול יהו חיבין חלט לון בעשטתה בעגול של רבלה והוציאואוהו לרשות הרבים בקורה והוציאוהו לרשות הרבים i יהודה אוֹ אם
 51 אף על פּ שלא יכול אחד להוציאו והציצאוהו שנים פטורין לכך נאמר

בעשתח יחיד שעשה חייב שנים שצשו פטורין"" ורבריי במצוה האאת "מצות
 שנאמרו בבאור שתי המצות הקודמות למצוה החמשית האאת. המצוה הששית ממנו. מצ שחטא ועשה דבר אשר לא

20 יעשה ולא ידע שאתשם חיב להביא איל תמים מן הצאן לקרבן אשם אל הכהן. וכםר עליי על שגנתו ונסלח לו, כמו שכחוב: "ואם נפש
 חזה והשגגה קרו לאיש שהיו לפניי שני מיני מאפל, אחר מהם אסור והשני מותר, ואכל מאחד מחם ולא ידע מאזיזה מהם

## 7 b

אכל; או שהוי אשחו ואחותו אצלו, ובא על אחת מהן ולא ידע על איזו מהן בא; או עשהח מלאבה ולא ידע אם עשח אותה במן התר או בזמן אסור,
 עמי בנית שגג באחת מהן ואין ידוּע באיזה מהן שגנ שבת ויום טוב עשה 5 מלאבה באחת מהן ואין ידוע באיזה מהן עשה מביא אשם תלויי" ואם
 קרבן חטאת ועל ספקו קרבן אשם תלוי, כמו שאמרו: " ״דבר שחייבין על זוּנו נרת ועל שגנתו חטאת ספקו אשם תלוי, $\ddagger$ עקיבא אוֹ דאוכל חלב מביא חטאת בסלע ספק אכל ספק לא אכל מביא אשם חלוי בשני סלצים. חתיכה של חל חלב

סו וחתיכה של בשר נותר אכל את אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אבל מביא
 שלא חטא צריכים לאחר את שחיטת הבהמה שהוכנה לקרבן כדי שיפל בה מום בעת שתרעה, ותמפר בשביל זה ויקני בדמיה בהמה אחרת להקריבה
 55 שלא חטא מה יעשה יצא וירעה בעדר דברי ל מאיר וחכמ אוֹ ירעה
 אם עדה חשגה בעבדה זרה חיבים לחביא אל הכחן

פר לעולח ומנחתו ונסבו כמשפם, ושעיר עזים לחטאת.
 20 אם מעיני העד וג וכפר הכִהן וֹא ונסלח לכל עדת ול." כבר הוֹכרנו בבאור
 בהם, כמו שאמרו: "נאמר כן ערה ונאמר להקן ערה מה ערה האמורה להלן כלם למ
 חזאת בעבדה זרה הא.א. החוכחה על זה היא רבריהם: "אתה אוֹ בעבדה זרה הכחוב

מדבר או אינו אילא באחת מכל חמצות שבתורה חלמ לוט והיה אם

 בשגנה בעבדה זרה חיבת להקריב עו בת שנתה לחטאת. 5 וכפר עליה הכהן ונסלח לה, כמו שכחוב: "ואם נפש אחת חחםא בשגגה וֹ וכפר הכהן על הנפט הע.") והחוכחה שהמשגה חהה של השוגג היה בעבדה זרח היא רבריהם: ״ ואז'נפש אחת תחטא בשׁ עבדה זרה היתה בכלל כל המצות שהיחיד מביא עליה כשבה או שעירה נשיא שעיה משי משיח ובית דין מביאין פר הרי הכחוב מוציאה מכללה להחמיר עליה ולרין בקבעה oו שיחה היחור נשיא ומשיח מביאין עליה עז בת שנתה לחטאת לבך נאמרח

אם איש גנב ואין ידו משׂת להשיב את הגנבה והכפל או שוים
 לו וֹ." צבר בארנו את המצוה האהת באור מספיק בתוך באורנו "בי תקנה
 המצות שהנק מצות עשה מi אחת עשרה המצות שנזברו למעלח בחלק הזה. החלק חשני ממנו הכולל שתי מצוח לא תעשה. הראהשונה והשניה ממנו. מי שנצטוחה להביא עשירית האיפה, שנזברה בפרשת "ונפש כי תחטא ושמ וּל."

נאםר לצקת עליה שמן ולשים עליה לבונה, כמו שכחוב: ״לא ישצים עליה שמן
 על הקרבן חהה שמן ולבונה קודם שהקריבחה, מותר לו לשים שממו עלי על אחרי שהקריב ממנו מה שצריך להקריבו. ואם שוּ שם עליו לבונה קודם ששהקריבהו, מותר לו לחקריב את הצריך הקרבה, אחדי שלקט את הלבונה, כמו שאמרו: "יפול אם נחן לבונה פסל תף לופ מי חטאת ה מפני מבשיר לבונה מפני שחוא הא 8 b
יבול ללקטה ופוּל בשמן שאין יכול ללקוו." ואמרו בשמן גם כן: "עליה איֹ נותן נוחן הוא על שיריה." נשלם באורנו של החלק הרביעי המיצ הכולל אחת עשרח מצות שנצברו למעלח.
הספר הרביעי מן המצות שחבר ראש כלה חפּץ בן יצליח בדבר הקרבנות
5 הקרבים לנדבה, ובדבר האסור שחל על מי שאינו מזרע אהרן להקריב ובדבר נדרי כסף וערכי הנפשות, וכיוצה בזה; כולל שלשים ושש מצוח הנחלקות לשלשיה חלקים. הראשון מהם כולל שמנה עשרה מצות בדבר הקרבנות המובאים מן הבהמות ואין חובה

 סו המובאים מן הרגן וכיוצא בחה, ואיץ חובה לעשוחן בממן החה; וחון נחלקות לשני חלקים: הראשון מהם כולל חמש מצות עצהח והשני כולל שתי מצות לא חעשוהת.
 ודן נחלקות לשני חלקים: הראשון מהם כולל שמנה מצות, חמש מהן מצות עשה ושלש מצות לא תעשה, שאין חובה לעשוחק בממן חהה ; וחשני כולל שלש מצות עשה שחחובה
 המצוה הראשונה מן עשר המצות שהנן מצות עשה.


 02 וישרף באש על המזבח אחרי שרחצו את קרבו וכרעיו במים, כמו שכחוב: " אם
 וקרבו וכרעיו וֹ." דבריו ״ אל פּתח וֹא " מכונים שצריך לחיות שם בעח שמקריבים את קרבנו בין שרצה ובין שמאג; כמו שאמרו : "יקריב אחתו מלמר שבופין אוחת יכול על כרחו תלض לוֹ לרצונו

## 9 a

 במקום המיחר, לא זולחו, כמו שאמרו : "במקום שסומטיץ שוחטין." וכונת רבריי ״ונרצה

לי" כפרה על עברת מצות עשה שלא חזכיר לנו הכתוב ענש העובר עליה, כנון "ועשיח מצקח, " "ועשו להם ציציחת" וכיוצא בהן; 5 וכפרה על עברת מצות לא חעשח שאפשׁר לתקנח, ותקנה, כנון

במו שאמרו בוה: ״מלמד שהמקום נרצה לו על מה המקום נרצה לו אם חאמר על דברים שחחיבין עליהן מיחת בית דין מיחה בידי שמים פרת בידי שמים מלקוח ארבעים חטאות ואשמות הרי ענשן אמור על מה המקום מרצה oו על מצות עשה ועל מצות לא חעשה שיש בהם קום עשחה." וחכפרה תשלם אחרי שהחורה והסיר יריי, כמו שאמרו בזה וגם בדבר הסמיכה : "כאיצוּר סומך זבח עומד בצפון ופניו במערב וסומך במערב ופניו במערב ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו של זבח
ולא היה מניח ידיי על גבי החזה ולא היה מניח ידיי זע על זו ולא היה דבר חוציץ בין ידים לקרנות ומחודה עליו עון עבירה על חטאת עון חטאת על אשי על 15 עון אשמה על עלאה עון לקט ושכחה ופיאה שאין לחם ודוי דברי ל ל יוםי
 לא תעשה שלחה אמורה על מה עולה מבפרח על מצות עשוח ועל מל מצות לא חעשה שיש בהן קום עשה." ומלת "ושחתט" פחומה: התיר לנחן וגם לזר לשחם, במו שאמרו: "שחיטה בנל כשרה בנשים ובזרים ובעבדים

20 ובטמאים ואפפילו בקרשי קדשים ובלבד שלא יהי הטמאים נוגעין בבשר." אבל דבריו "והקריבו בני אחרן חבהנים אֹ ה ה" כונתם שוחעבודח הזאת מיחדת
 אדם." וכונח המלה "סביב " שיזה את הדם על קרן הממבח אשר במערב ודרום, וגם על הקרן אשר בצפון ומזרח, כמו שאמרו: "שתי מתנות שהן ארבע." ועוד:

$$
9 \mathrm{~b}
$$

"יכול יקיפנו כחוט תלמ לוֹ וזרקו הא כאיזצר הפסיק ארבע מתנות סביב."
 וחרגלים והחזה והגב והקרב והירבים, כמו שאמרו: ״ ״חותך אח הראשם ונותנו למי שזוה בו חוחך את הברעים וֹ חותך את הוידים עלה לרגל הימנית


 חחץ משל זית ושל גפן אבל באלו רגילים במרבוחח של חאגה ושל אגוו ושל עץ

 צפונה לפני י. וחרקו בני אחרן הכהנים את דמו על המזבח סביב. אחר כך

 שאמרנו למעלה בבאורנו במצוה שלפני המצוה האואת. אחר כך יעלו אותם כמש 55 שחם על המזבח, כמו שאמרו: "לנתחיו אין נתחים לנתחיהם."


מצוה להביא מן התורים או בני היונה. והכחן יקריב אותו על המזבחת אחר כך ימלק את ראשו ויקטורי על המיבח וימצה דמו על קל קיר המובח אתרי
 20 אחר בך ישםע כנגיו ולא יבדילן, ויקטירו על המזבח, כמו שכתוב: ״ואם מן העוף על
 מן התורים או מן בני היונה א ز " שהוגדולות שבתורים ראויות לקרבן משיגמר H
 לקרבן, כמו שאמרו: "מן התורים ולא כל התורים מן בני היונה ולא כל בני היונה פרט

IO a
לתחלת הציהוב שבזה ושבזה אימתי חורין כשרין משיצהיבו אימתי בני
 והערה, וגם הקנה והושט. בל זה בצפרנו. וצריך להבדיל את הראש מן הגוף, כמו שאמרו: "מולק בצפרן ואינו מבדילו כשם ששחחיטתה אחד או רוב אחד כך

5 מליקתה אחר או רוב אחד וכשם שמולק בחטאת העוף כך הוא מולק בעולת העוף אילא שבעולת העוף היה מבדיל." ולקות המשי המלאכה הואת אבגרו: "וו מועבודות קשות שבמקרש." והחוםפתא אומרת: "באיזצר מולקין חטאת העוף נותן שני גפיה בין שני אצבעותיו שתי רגליה בין שתי אצבעותיו והיה מותח צוארה על גבי אצבעותיו והיה מולק בצפורן ממול ערפה ואינו סו מבדיל והחה מדמה על קיר המובח וכשם ששׁחיטתה אחד או רוב אחד כך מליקתה אחר או רוב אחד." המוּ הוצוה הרביעית ממנו.
 ובבורות בקרנו וצאננו אל המקום המיחד, במו שכחוב : ״לשבנו תררשו ובאת שמה והבאתם שמה ע וֹ."، במלה "מעשרוחיכם " יתמון למעשר בהמה ורדגן 55 כמו שאמרו: "בשני מעשרוח הכתוב מדבר אחר מצשר בחמה ואחר מעשר
 מצוה להביא בידיי אח החלב ואת החזה להניף אתתם לפני הי. אחר כך
 ובקבלה נכלל שחבהן היה מניח ידו תחת יד בעל הקרבן בשעת התנופה,
 שונים, בשביל חטעמים שהחוירו חכמינו, כמו שאמרו: ״ "מוליך מביא מעלה מוריד." ואמרו:
 מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו במוערבא מחני הכי אפ ֹֹ חמא בר עוקבא אט ֹ ֹ יוסי בר חנינה מוליך ומביא כדי לעצור רוחות

$$
\mathrm{IO} \mathrm{~b}
$$

המצוה הששית ממנו.
רעוח מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים."
 את הקרב, ייתר החלב אשר על הקרב, והבליות והחלב אשר עליהן ועל הכסלים והיותרת על הכבד, ולהקטיר אותם על המובח, כמו שכתוב : "והקריב מזבח השלמ וג 5 ואת שתי הבליות וز והקטירו הכהן המוֹ וֹ.א. אם שוחת קרבן שלמים חשב שאיננו שלמים אלא בבור ומעשר, פוסלת מחשבתו זו את הקרבן; ואם חשב, בעת שחטו בבור ומעשר, שהנו שלמים, א"ן מחשבחו פוסלת את
הקרבן, כמי שאמרו: "הבפור והמעשר ששחחן לשום שלמים כשרין ושלמים ששחחן לשום וכוֹ׳"، ואם בעל הקרבן שנה ולא סמך ידויי עליו oו אינו פסול, כמו שאמרו: "חשלמים אף על פּ שלא סמך עליהן." המצוה השביעית ממנו. מצוים אנו להקריב עם הכבשים והאילים

והפרים, שהנם עולות ונדרים ונדבות, וכיוצא בהם, סלת ויין ושמן ; לכל

 15 ולפר שלשה עשרונים סלת וחצי החיץ י"ן ושמן כמו יגי, כמו שכתובוב : "ועשיתם אשה לים עלח או זבח וֹ והקריב המקריב קוֹ וג ויין לנסך רביצית ה וג או או לאיל
 תקריב לנסך חצי ההין ל.א." והנסכים אינם חובה לגל מה שחוכרנו אלא לקציצתם. ואמרו רבותינו: "שומע אני כל הקרב לאשים יהען נסכים תלל לופ עולה אין לי אילא עולה 20 חטאת ואשם חלמ לוֹ לפלא נדר או בנדבה לא אמרת אלו אלא קדשים הבאים - בנדר ובנדבה משמע מוציא את אילו ומביא את עולת חובה הבאה ברגלים בשהוא אוֹ או במועדיכם להביא את עולת חובה הבאה ברגלים משמע מביא את עולת חובה הבאה ברגלים ומביא את חטאת חובה הבאה 25 ברגלים תלס לוֹ וכי תעשה בן בקר עלה או ובח בן בקר היה בכלל יצא

## II a

מוצא מן הכלל ולימד על הכלל מה בן הבקר שהוא בא בנדר ובנדבה וטעון נסנים כך כל הבא בנדר ונרבה טעון נסכים יצאו חטאת ואשם שאינם באים בנדר ונרבה שלא יטצנו נסכים." המצוּ השוּ השמינית ממנו. אם הבקר והצאן שהתגדב היו בעלי ברכים שמוטות, או או שהוי קלוטים,
 "שרוע" מי שברכו שמומה, ויגרו את אחת מרגליו בשביל זה. וקלוט חוא מי שנחפוצו שריריו וגבהה בשביל זה אחת מרגליו, במו שאמרו: "השחול והו והכםול איזחו שחול שנשמםה ירפו כמול שאחת מירבותיו גבוחה." או רגלו



 "נדבה תעשה אתו אתו אתה עשה נרבה לבדק הבית ואי; אתה עושה תמימים לבדק הבית מיבן אמרו המקריש חמימים לבדק הבית עובר

 נדר אא נדבה ול." כיון שאמר ״ ביום הקריבו את זבחו יאכל ומט " ולא אמר "עד בקר," כמו שאמר בקרבן תודה, מותר לאכל אותו במשושך היום הראשון לששחיטתו ובליל מחרת, ובבקר שאחר כנ, ולא בלילה שאחר הבקר ההוא, במו 20 שאמרו: " יכול יאבל לאור שלישי ודין הוא זבחים נאכל ליום אחר זבחים נאבל לשני ימים מה זבחים הנאכלין ליום אחד לילה אחריו אף זבחים הנאכלין לשני ימים יהא לילו אחריו תלס לוֹ ער יום ער יום הוא נאבל אינו נאבל לאור
המקריב קרבן תורה
ליי מצוה להוסיף עליו חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי
מצות משוחות בשמן וחלות מרבנות מסלת בלולוח בשמן וחלוח

## II b

לחם חמצ, כמו שכתוב: ״אם על תודה יקוֹ וֹ על חלות לחם חמצץ יק ול." משקל לחם החמץ עשרח עערונים ויתר המינים, שחנם חלות מצות ורקיקי מצות וג וסלת מרבכת וג, עשרה עשרונים, כמו שאמרו : "על חלות לחם
 5 עשרונות." והחלות וחרקיקים - עשרה עשרה מבל אחר מהם.
וכלם פאחד ארבעים. והראיה לחה מה שנואמר : "והקריב ממנו אחר מכל קרבן וֹא"; משום שקרא לדבר הנוכר תרומה, הברר שהנו חלק אחד מעשרחה. והנשאר יאפלוּוחו בעליי, כמו שאמרו: "תרומה ליי איני יודע כמה הריני רן גאמר בן תרומה לי״ ונא תרומה בתרומת המעשר מה תרימת המעשר אחד מעשרח אף זה אח אחר סו מעשרה." ואמרו: "לא יהו כלם אילא קרבן אחד תלם לוֹ וחקריב על זבח



 I5 יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני." נשלו בלם באורנו של עשר המצות שנוברו למעלח. השמה המה המצות שהנן מצות לא תעשה. המצוה הראשונה ממנו. אוּ לור לובוב קרבן חודה ליי יהברן להותיר מן הבשר ער מחרת הבקר של מזרת יום שחויטתו, אבל יאבלנו ביום הקריבו אותו ובליל מחרתי, כמו שכתוב: ״ ובשר זבח תודת שלמיו 20 וֹ."، וכונת פשוטוּ של "לא יניח ממנו ער בקר"،- המשמרת האחרונה של הלילה ; אבל בקבלה נכלל שאסור לו להפליג באטילחו אחר חצות, כמו שאמרו: "אוכל הוא כל הלילה אם בן למה אמרו חכמ ער חצות כדי להרחיק את האדם מן
 לקרבן בהמה שהנה עורת או שבורה או חרוצה או בעלת יבלת או

$$
12 a
$$

גרב או ילפת, כמו שכתוב: "עורת או שבור או חרוּץ או יבלת או גרב או ילפת לא תק א ליי." במלה "עורת" נכללו סומאה בשתי עיניה וסומאה באחת מעיניה, כמו שאמרו: "בץ

חסומא בשתי עיני ובין חסומא באחת מעיניו." וב״ ״שבור " נכללו שבר יד ורגל ונבב,
 5 ידו או רגלו מני; לרבות שבר הונב תלֹ לוֹ או שבר." ובונת "הרוּ" רים עיץ שנקב שנגנם ונסדק, כמו שאמרו: "חריץ של עין שנמב

 החרס." ו"ילפת " זו חוזית, ונראה שהחוא גרב יבש, כמו שאמרו: "ילפת ״ ח חוזית or המצרית." ודק, ותבלול הם מקצת מומי האדם, ואם נמצאו בבהמות הכשרות ואות לקרבן פוסלים הם אותן, כמו שאמרו: "הא יבלת רלא כתיבא באדם דק וחבלול דלא כתיבא בבהמה מילף ילפּ מחדדי דתניא באדם לא נאמר יבלת בבהמה
 תלض לוֹ גרב גרב ילפת ילפת לגנרה שוה." ונברר כל מה שבארנו למעלה 15 במצוח הזאח ועוד ענינים אתרים במקומו, בספר השלשלים וששה של המצות. המצוה השלישית והרביעית ממנו. אםור להקריב בהמה

מעוכה וכתותה ונתוקה וכרותה, ולעשזח דבר פזה בארצניו, כמו שכתוב: "ומעוך וכתות וز וֹ." עעין "מעוך " בהמה שנתמעבה ונחלשה ביצתה ויצא הלבן ממנה. וכונת "כתות" מי שהודקו ביציו או ששׁמו עליחן סם ונמעבו ונחלשו.
 כמו שאמרו: "ומעוך וכחות ונתוק וכרות בלן בביצים רברי ֹ יהודה ֹ יוסי אוֹ מעוך וכתוח בניצים ונחוק וכרות בגיר." ונשלים את באור הענין הזה והחומה לו בספר העשירי. ואסור לעשות כדבר הזה לאדם ולבעלי חי״ם אחרים, כמו שאמרו: " א"ן לי אילא בהמה חיה ועוף מנין חלמ לוֹ בארצכם." והתוספתא אומרת:
"חמסרס

## 12 b

אח האדם ואת הבהמה ואת החיה ואת העופות בין גדולים ובין קטנים

 ""פטטים ושטרים תחן לך בבל שעריך וֹ." "לא חעשק שכיר עני ואביון ט וֹ."

5 והדומה להם, כמו שאמרו: "אין לי אילא בארץ בחוצה לאריץ מנין תלפ לוֹ לא תעשו כל מקום שאתם מנין אף באדם תלפ לוֹ ובכם רברי בן חכינאי." המצוה החמשית והששית ממנו. אסור לנו לחביא

קרבן מאתנן זונה ומחיר כלב, כמו שכחוב : "לא תביא אתנן ונה ומחז בל וֹ." ואמרו רבותינו: "איזה הוא אתנן האומר לאונה חא לך זה זה בשכרך הרי זה אתנן oו ואפילו מאה כלם אסורים." ואמרו: "אין לי איא אילא אתנן זונה אתנן כל העריות

מנין חלט לוט לא תביא אתנן ונה מכל מקום." ואומן האתנן הוא גם בן בהמה שימסר אדם לחברו שיש לו שפחחה בשכר שתלין אצלו והוא יאו יקבל אוחה מירו, כמי שאמרו: "האומר לחברו הא לך טלה זה ותלין שפחחתך אצל עבדי רבי אפמ אינו אתנן וחבט אוֹ אתנز." ומחיר בלב פונתו בהמה שנתקבלה חחת כלב. 51 ושני שותפּין שחלקו טלאים שלחם וכלב לשני חלקים שוּים בוּים במספרם, חאפר המנה שלא עלה הכלב בכללת, כמו שאמרו: "איזה הוא מחזר כלב האומר לחברו הא לך טלה זה חתח כלו כלב זה וה וכן שותפין שחלקו אחר נוטל עשרח ואחר נוטל חשעה וכלב שכבנד כלב אסורין וֹשעם כלב מותרין." ומי שעשה הפך המצוה הזאת, והביא 20 לי" יתברך אתנן כלב ומחיר חונה, מותר לוֹ, כמו שאמרו: ״ "תנו רבנן אחנן
 האתנן וולדות מחיר כלב מותרות לקרבן, כמו שאמרו: ״ "ולדוחיהן מוחרין ששׂ נם שניהם ולא ולדותיהן." ואמרו בבאור בית ״ אלחיך לבל נדרו: "לחוציא
 25 בדין ומה המוקרשין שהמום פוסל בהן אין אתנן ומחיר כלב חלין עליחן
I3 a

עוף עאין המום פוסל בו אינו דין שלא יהא אתנן ומחיר כלב חלין עליהן תלם לוט לכל נדר להביא את העעף." המצוּ השוּ השביעית ממנו. אסור להחליף ולהמיר בהמה שהוכנה להקרב בבהמה אחרת. ואם נעשה הדבר חהח
 5 לא תהיה חמורחו קדש; וכן אם החליף את התמורה לא תהיה תמורתה קדש, במו שאמרו:
 אף על פי שהחליף בעל מום בתמים, כמו שאמרו: ״תמיציצן בבעלי מומין ובעלי
 שאממרו: "ואם חמר ימר לרבות את האשה ואם המר ימר לרבות את הירש." סו וענין "בהמה בבהמה" שלא יחליף בהמה אחת במאה בה:הות, או מאה בהמות בבהמה אתת בין שחרבה וכין שהפחחית כמו שאמרו: "אחת במאה ומאה באחת" משום שהעברי קורא לבעלי חיים בהמיים הרבה בהמה, ולאחד גם ב; בהמה, כמו שאמרו: "ך שמעעון אוֹ בהמה בבחמה לא בהמה בבהמות אמרו לו בהצה אחת קרואה בהמה

 ממנו. אסור לנו לאבל בחוץ למקום המיחר את מעשר הרגן והתירוש והיצהר
 בשעריך וֹ." את המעשרות גזיר בספר הששׁי ואת הבנורות נזכיר בספר הארבעה עשר. וחנדרים שנצטון לעשוחם במון חהו ומה ומה שאינו 20 נבון לעשותם, כבר הוֹכרנו פרטיהם בספר הראשון, לבד מה שנוזיר במה שיבוֹא אחר זה. וברבר "ותרומת ידיך" אמשרו רבותינו : "אילו הכמורים."
 עשרה מצות. החלק השני כולל שבע מצוח בדבר הקרבנות המובאים מן הרגן וכיוצא בזה, שאیין חובה לעשוחן בממ החה; וחן נחלקות לשני חלקים; הראשון כולל

13 b
חמש מצות עשה וחשני בולל שתי מצות לא חעשה. באוּ באור החלק הראשון, המצוה הראשונה ממנו. המתוּ הנתב לתביא קרבן מנחה

 5 והקטיר אותם על הממבת, קרבן מתקבל ומרצה ליי, כמו שיכתוב: " ונמע כי תקריב קרבן מנחה וג והביאה אל בני אהרן הכהנים ול." המדה הפחותה בקרבן חוה

" שצריכים לקמיץ מהز, עשרה מינים הן: "מנחת הסלת והמחבת והמרחשת וז והחלות והרקיקים ומנחת גרים ומנחת נשים ומנחת העומר ומנחת החוטא

ומנחת קנאות خं שמעון אוֹ מנחת חוטא של כהנים נקמצת והקומץ קרב בעצמו והשירים קרבין לעצמן." ושעור קמיצה רחב שלש אצבעות הבף, שהּ חוץץ מן האגודל והאצבע, ער אשרך יגיע אל הכף ולא ירביקיקן בכףף; ויקמץץ בהן מתחת מלא קמצו ולא יוסיף עליי, כמו שאמרו: " אט ל אביי לרבה

5 5 באיזצר קומצין כרקמצי אינאשא אותיביה זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע זו גודל אילא להשוות היבא עביד אפ רב זוטרא בר טוביה אט רב חופה שלש אצבעות על פם ידו וקומיץ תניא נמי הכי מלוא קמצו יכול מלוא קמצו מבורץ תלֹ לוֹ בקממו או בקמצו יכול קומץ בראשי אצבעותיו תלט לוט מלא קמצו הא פאיזצד חופה את 20 פם ידו במחבת ובמרחשת מוחק באצבעותיו מלמעלה ולמטה." ועור אמרו: "הקומץ הותיר והחסיר פסול איזה הוא יתיר שקומצו מבורץ וחסר

שקמצו בראשי אצבעותיו." המצוּ השניה מעניה מעו.
 מסלת בלולות בשמץ או רקיקי מצות משוחים בשמן, כמו שכתוב : "וכי תקריב

## I4 a

קרבן מנחה מאפה ֹ כלומר, רצה מביא חלוח, רצה מביא רקיקים, כמו שאמרו: "אפ ֹֹ יהודה מניץ לאומר הרי עלי מנחת מאפה שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקים תלמ לוט קרבן קרבן אחר הוא מביא ואין מביא חלות ורקיקים אמ ֹֹ שמעון וכי נאמר 5 קרבן קרבן שני פעמים והלא לא נאמר אלא קרבן אחד ונאמר בו חלות ורקיקים רצה להביא חלות יביא רקיקים יביא מחצה חלות ומחצה רקיקים בוּ בוּ יביא וכשהוא קומץץ בולל וקומץ משניהם ואם קמץץ ולא עלה בידו אילא אחד משניהם דיו.". ועור אמרו: "אלו מנחות נקמצות ושיריחק לכהנים מנחת הםלת והמחבת והמרחשתת וג." ואמרו: " אט רב פמא בל היכא

244 ḤEFES B. YAṢLIAỴ'S BOOK OF PRECEPTS
 רקיקין יביא קא משמע לן רלא.' ושעור השממן שמושחים בו את הרקיק לושים, על כל אחר מהם כחצי עגול, כמו שאמרו: " כאייצד. מושחין מושח פני כל הרקיק خֹ שמעון אוֹ מושח פני כל הרקיקים כמין כי ושאר השמן נאכל לכהנים מנחה שהיתה באה מחצה חלות ומחצה רקיקין מביא לג שמן וחוצהו
 כמין כי ושאר השמן צותן לחלות וכן היה ֹ שממעון אוֹ רקיקי מנחת ישראל פתיתתן בכזיתים כדי שיהא שוללט בהן לקמצּן חצי לג מים לת לשוּ לוטה וחצי

 20 האאט הרי עלי מנחת מאפה מביא מחצה חלות ומחצה רקיקין ובולל ונוטל מן האמצע ואם נתן ממין על חברו יצא." " מאי כמין כי אט רב רב כהנא


המתנרב קרבן מנֹחה על המחבת מִצֶּהֶה לוהביא סלת מצה בלולה בשמן. אחר כך יָּת אותה פתים ויצק עליה שמן, כמי שכחתוב: "ואם מנחה על המחבת

## 14 b

קi וֹ פתות אותה וֹ.ג" וההוכחה שמחבת היא קערה דברי רבותינו: "מחבת צפה ומעשיה קשים." "פתות אתה פ" - שעורה כזית. כמו שאמרו: " מנחת ישראל קופל אחד לשנים ושנים לארבעה ומבדיל מנחת בהנים קופל אחר לשנים ושנים לארבעה ואינו מבדיל מנחת כחה משיח לא לא היה
 מפגי שאיק בהן קמיצה וכל שאין בהן קמיצה אין בהן פתיתה וכלם פתיתחן בכיתים." ואמרו: "תניא היה עומר ומקריב מנחוח בירושלים אוט בוֹ שיהחינו וקי״מנו וֹ נמלן לאכלן אומ המוציא לחם מן הארץ ותנן וכלן פחתיתחן
 o כמו שאמרו: "מנחה לרבות כל המנחות לפחים יבול אף שתי הלחם ולחם הפנים תלמ לומ אתה מה ראית לרבות את כל המנחות ולהוציא שתי הלחם

ולחם הפנים אחר שריבה הכחיב מיעט מה אילו מיוחדין שיש מהם לאשים יצאו שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהם לאשים."

55 במרחשת מצוה לעשות אותו מסלת ושמן, כמו שכתחוב: "ואם מנחת מרחשת קרבנך



אוֹ מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים מחבת צפה ומעשיה קשים." המצוה החמשית ממנו. מְצִּיֵּם אנוּ למלח את הקרבנות, כמו שכחוב: "וכל קרבו
20 מנחחך במלח תט וֹ." אין דבריו אלה מרבים כל המנחות למליחה, אלא החלק הקרב על המזבח, לא זולחו, כמו שאמרו: ״ "יכול תהא מנחה בלה טעונה מלח תלמ לוֹ קרבן הקומץ טעון מלח ואי' כל המנחה טעוינה מלח." ודבריו ״ ולא חשבית מלח" ענינם מלח שגרגיריו עבים, משום שהוא נשאר על הדבר הנמלח ואינו נמס מהרה, כמו שאמרו: ״ולא תשבית לא תשבית מלהביא מלח שאינה

$$
I_{5} \mathrm{a}
$$

שובתח ואיו ז סדומית ומניץ אם לא מצא פדומית יביא אפתרקמנית תלמ לומ חקריב מלה רבה." ענין "על כל קרבנך חמפ " - למלח את בל החלקים
 ועל גבי חבבש ובראשו של מזבח בלשכת המלח ששם מולחין עורוח 5 קדשים ועל גבי הכבש ששם מולחין את האברים ובראשו של מל מזבח ששׁם מולחיץ הקומץ והלבונה ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסבים ועלת העוף." ואגּן מליחת הרבר הנמלח הוא על שעי צדי האב́ר, כמו שאמרו: "תנו רבנן פאיזצד הוא עושה מביא את האבר ונוחן עליו מלח וחחור והופבו ונותן עליי מלח ובעלחו אמ אבי ובן לצלי," נשלם באורנו של חמש חמצות ס שונברו למעלח. שתו שתי המצות שהנן מצות לא תעשה. המצוה הראשונה ממנו. אסור להקריב שאור או דבש, במו שכתוב: ״ "כי כל שאר ובל דבש וה." נהקרמונים היו קוראים לתמר דבש, כמו שאמרו: ״ איזה הוא

246 ḤEFES B. YAṢLIAḤ'S BOOK OF PRECEPTS
דבש זח דבש תמרים." ומה שיויוּח שהבונה כאן לתמר לא לדבשו רבריו "קרבן ראשית
 55 רבש, למדנו שהה תמר לא רבש, פמו שאמרו : "אין מביאין במורים משקין אילא הייצא מן הויחים ומן הענבים ואין מקייבין על גבי המזבח אלא היוצא מן הזיחים ומן הענבים." ואם נתערב מעט משני הרברים הללו בדבר הקרב, אסור להקריבו, כמו שאמרו: "אין לי אילא המרבה חממועט מנין חלֹ לומ מל שאר ואין
 20 אין לי אילא המרבה הממועט מנין תל לוֹ דבש איא לין לי אילא הוא עצמו ערובין מנין תלם לומ וכל דבש." המוּ השוּ השניה ממנו. אסור לזר שאינו מבני אהרן להתערב בבני אהרן בדבר שנתעלו בו על כל לל ישראל, במו שכתוב: "חר לא יקרב אליבם." ואמרו רבותינו : "ור לא יקרב אליכם למה נאמרה לפי

> I5 b

שחוא אוּט וחזר הקרב יומת עונש שמעעו אזחרה לא שמענו תלמ לוּ חר לא יקרב אליכם." נשלם באירנו של החלק השני הבולל שבע המצות שישנברו למעלה. החלק השלישי יכלל אחת עשרה מצות בדבר הנבסים וערבי הנפשות וכיוצא בזה: והן נחלקות לשני חלקים: הראשון כולל שמנה מצות עשאין 5 עלינו חובה לעשוחן במן החה, חמש מהן מצות עשה ושלש מצות לא תעשה; וחשני יכלל שלש מצות עשה שחובה לעשוחן בבל זמן ומקום. באור חמש המצות

## שהנן מצות

 שמלאו לו עשרים שנה ער יום מלאת לו ששים שנה, חמשים שקאל כים כמף בשקל
 סו יחיה ערכה, מיום שמלאו לה עשרים שנה ער יום מלאת לה ששים שנה, שלשים שקל, במי שכחוב: "ואם נקבה היא ול." ואם האיש הגודר היה בן ששים שנה ומעלה, ערמו יחיה חמשה עשר שמל; והאשה בת ששים שנה, עשרה שקלים, כמו שכתוב: "ואם מבן ששים שנה ומעלח וֹ." וערך הנדור מיזם שמלאו לו חרש ימים ועים ועד חמש שנים, חמשה שקלי בסף, ואם חיתה נקבה -שלשה שקלים, בשו שכחוב: "ואם מבן חרש וער ב;

55 חמש שנים וֹ." וערך הנדור, מיום שמלאו לו חמש שנים ועד עשרים שנה, עשרים שקלי כסף, ואם היתה נקבה - עשרה שקלים, כמו שכחוב: " ואם מבן חמש שנים פוים וער בן עשרים שׂ וذ؛ "ואם היח הנודר עני, כלומר, מך מערכו, יכריחנו הכחן לתח כפי אשר חשיג ידו, כמו שכחוב: " ״אם מך הוא מערנך וֹא." והמשנה אומרח: "הכל מעריכין ונערבין ונוררין ונידרין כהנים לוים וישראל גרים ונשים ונשים

20 ועבדים טומטום ואנדרגנוס נודרין ונדרין ומעריכין אבל לא נערבין
שאינו נערך אילא זכר ודאי ונקבה ודאיתי חרש שומה וקטוּ נוּ נידין


נדר אבל לא נערך." הטעם של דבריהם "שאינו נערך אילא זכר ודאי וראי ונקבה וראית" משום שי" יחברך אמר : "והיה ערכך החבר וֹ ואם נקבה היא וֹא." וגם

## 16 a

טעם דבריהם "פחות מבן חדש נידר אבל לא נערך" הוא משום שי״ יתברך אמר בדבר הערכים "ואם מבן חדש ול." ויש חברלים בין נדר לערך. אם אמר אחד דמי ידי ידי
 אבל אם אמר ערך ידי עלי אינו צריך לתת כלום. ואם אמר אחד מאנריו 5 הראשים, כלומר, לבו, או ראשוּ, או פבדו, חיב לתח דמי כמי כל גופו, משום שקיום גופו תלוי בבל אחר מהם, כמו שאמרו: ״ "רמי ידי עלי שמין אתו כמה


 оז אינו חיב אלא לםי שנות הנדור בעת שנדר, כמו שאמרו: "העריכו פחות מבן


 דמי עלי חיב לתח חצי דמיון ; אבל אם אמר דמי חציי עלי חיב לשלם די דמי כלו, כמי שמי שאמרו:
 הבלל דבר שהנשמה תלויה בו נותן דמי כלו." וגם העני אינו בותן בערכו פחות

$$
248
$$ HEFES B. YAṢLIAḤ'S BOOK OF PRECEPTS

ממלע, ואם הֶעֵשיר אינו מוםיף כלום. ואם חהח בידיו פחחת מסלע ואחר בך העשיר חיב לתח ערך עשיר, כמו שאמרו: "אין בערכין פחות מםלע ולא יוחר מחמשים סלע כאיזצד נתן סלע והעשיר אין נוחן כלום פחות ממלע והעשיר נותן 20 חמשים סלע היו בידיי ה סלצים ֹ מאיר אוֹ א אין נותן אללא אחת וחכמ אמם נותן את כלם." המצוה השוּ השניה ממנו. כל איש שהחקדיש ביתו לי" מצוח שיעריכנו הכחן לפי טובחו ורעתו. ואם רצה
 כי יקדיש את ביתו קוֹ וג ואם המקריש ינאל וג." ורבותינו אשרו בבאור העניץ חהת : ״יכול

## 16 b

בבית דירה חכחוב מדבר כשתוא אוֹ ואם המקדיש ינאל את ביתו הרי בית דירה אמור." ואמרו: "ואם המקריש ינאל את ביחו לרבות את האשה ואם נאל ינאל לרבות את היורש." המצוּ המוה השלישישית ממנו. כל איש שנדר ליי בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן ליי; מצוה 5 להעמיר אותה לפני הכחן והעריך אותה לםי טובתה ורעתה. ואם רצה המקריש לפדותה יוסיף חמש על ערכה, כמו שכתוב: "ואם כל בהמה
 אינו מתבון לטמאה שבבהמות אלא לבעלת מום שאםור להקריב במוה, כמו שאמרו : "יכול בבתמה טמאה הכחוב מדבר פשהוה אוֹמ ואם בבהמה טמאה ופדר בע וֹ וֹ חרי
o1 בהמה טמאה אמורה הא אינו מרבר אילא בפטולי המוקרשים לישפרו
 בעל מום עובר שהוא כשר למחר: טמאה לרבות את המתה." ואמרו רבותינו בדבר הקרש וערצים וחרמים: " תניא אין מקרישין ואי"ן מעריבין ואין מחרימין בזמן חזה הקדיש העריך החרים בהמה חעקר פרות 55 כסוח וכלים ירקבו מעות וכלי מתכות יוליך לים המלח איחה הוא
 כל ניר שמת עליי מת פתאם, או שלא בוחר, ונפםקחה תחלת מנרו, מצוה לגלח את ראשו ביום השביעי שהוא יום טהרתו ולחביא ביום השמיני לטמאתו

שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד. ועשה 20 אחד מחם לחטאת ואחד לעולה וכפר עליו מאשר חטא בשיביל המת. וקדש את ראשו ביום ההוא. אחר כך ישוב לנזרו ויביא כבש בן בן שנחתו לקרבן אשם. והימים שעברו מנזרו קודם שנטמא, יפלו מן חזמן שנדר
 השמיני וֹ ועשה הבהן וֹא והוּר לי; את ימי וג." צונת דבריו "וכי ימות" שהיה

## 17 a

הניר במקום שהיה שם חולה ומת פתאם בעת שהוא היה שם, או שהיה אצל אדם בריא ומת בפחע, בין שחיה הניר שוגג ובין שדבר מנעהו מלצאת משם, כמו שאמרו : "וכי ימות לרבות שנפל חבית עליו ועל המת בפתע פתאם לרבות שמת עמו בפונדק." ועוד : ״ בפתע להביא את האנוס פתאם להביא את

"וגלח ראשו ביום טהרתו" - ביום השביעי אחרי שנטמא מן המת, אחר כך צריכים לחוזת עליו בשלישי וגם בשביצי מאפר הפרה, כמו שכתוב: " הזא יתחטא בו ביום חל וֹא.


בשביעי ומביא קרבנותיו בח ואם גלח בֹח מביא קרבנותיו בו ביום דל לג

 ואם חל יום השביעי שלו להיות בשבת או ביום טוב מאחרים את טהרחו למחרתו,
 תלט לוט יגלחנו אין לי אילא ביום בלילה מנין תלט לומ יגלחנו אין לי אילא
 טמאה כאיזצד מגלח ואחר כך מביא ואם הביא ואחר כך גולח לא יצאוא."
 שבארנו בשלמוח במבוא לספר חזה. "והביא" - כונתו שחובה עליו להביאם בעצמו, כמו שאמרו: "מלמד שהוא חייב בטיפול הבאתן ער שיביאו אל הכהן oב אל פתח אהל מועד." "מאשר חטא על חנפש " - פונתו שחטא לנפשו

250 Hefes b. yaṣlath's book of precepts
 נפש חטא זה שצירך כפרה שציציער עצמו מן חי״ן והלא דברים ק״ו ומה אם המצער נפשו מן היין צריך כפרה קל וחומר
 ובפר עליו מאאשר חטא על חز שפמיטמא למתים." "וקדש את ראשו

$$
17 \mathrm{~b}
$$

ביום החהו והזיר לי" אn ימי נחרו"- תחלת ימי מזרו צריכה להיית מיום התגלחת, כלומר, היים השביעי, כמו שאמרו : "נמצאגו למדים שמתחיל למנות מיום שעולח." "וחימים הראשונים יפלוּ" - אם עוד נשאר מימי נדר, כמו שאאמרו: "והימים הראשונים יפלו וג מי שיש לו אחרונים פוחר את הכל מנין שאם אמר הריני נזיר מאה 5 יום נטמא ביום מאה חסר אחד םוחר את הכל תלמ לומ וחי וחימים הראשונים


אבל ילקה כמו שנבאר במה שיבוא. המצוּ המוה החמשית ממנו. כל גניר שמלאו ימי נזרו מצוה להביא ביום מלאת הימים אל פתח אהל מוער שלש צאה, והן: כבש בן שנחת תמים לעולה לומה
o וכ ובשה בת שנתה תמימה לעולה ואיל תמים לזבח השלמים, וסל
מצות, חלות מצות בלולית בשמן וגם רקיקי מצות משוחים בשמן ומנחת
 יעשה זבח שללמים לי" על סל המצות. אחר כך יעשה את מניחתו ואת נסבו
 15 על האש אשר תחת זבח השלמים. ולקח הכחן את הזרע בשלחה מן האיל וחלת מצה ורקיקי מצה שלו ונתן אותם על כפי הנזיר אחרי שנלח את שערו והניף אותם תגופה לפני ״י ויחיו קדשם לכחן עם חזה התנופח ושוק התרומה, ואחר ישתה חניר "וי, כמו שכבחוב : "זאת תורת הניר ביום


 לא נזיר עולם, כמו שאמדו: "אחר נזיר ימים ואחר נזיר עולם לקרבן טהרה או

18 a
אף קרבן טמאה תלֹ לוֹ ביום מלאת ימי נזרו לא אמרתי אילא במי שיש לו פסיק לנזירותוּ" והחלות והרקיקים שצריפים להבים מיא הן עשר עשר, כאו שאמרו: " "חלות תודה והנזירה שהן באות עשר עשר.‘ והמשיחה כחצי עגול, כמו שאמרו: "ורקיקי מצֹ משׁ יכול כדרך המשוחים בשׁן כדו עדי קיום 5 שמן כאיזצר הוא עושה טובל באצבעו ונותן אחת על זו ואחת על זו כמין כי." " ולקח את שער נזרו ונתן על האש " - אמרו שמדביק אל השער מעט מרטב הבשר ומשליך על האש, במו שאמרו : "תניא ואחר כך נוטל את הרוטב ונוחן על שער ראש נזרו ומשלח את הדוד של שלמים ואם שלח תחת הרוד של חטאת יצא רוטב מز לן אפ קרא אשר תחת זבח השלמים מזבח יהיה תחתיוּ׳"
 שאמרו: ״ ״מוליך ומביא מעלה ומוריד שز אשר הונף ואשר הורם." ועוד אמרו: "אیט خ חייה בר אבא אם ֹ ֹ יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות שלו ומעלה ומוריד
 יוסי בר חנינא מוליך ומביא כדי לעצר רוחות רעות מעלה ומוריד צדי 5 שבכל מקום שנֹא לפני י" הרי הוא במזרח ער שיפרוט לך לך הכתוב." נשלם באורנו של חמש המצות שעזברו למעלה. שללש מצוּ לות לא לא תעשחה.

 20 כמו שכתוב : "דבר אל בני ישראל ואפ אלוֹ איש או אשה כי יפלא לנדר וֹ מיי ושכר יזיר וג כל ימי ز ול.א" ולדבריו ענבים לחים נוסף הבסר מן הגםן כמו שאמרו: "לחים להביא את הבסר יבשים להביא כל יבּשים."
I8 b

וייש הבדל בין מלת גפן וכרם, משום שנפן נופל ביחוד על מיני הגמן ולא על זולתם, וכרם יכלל גם עצי זית, כמי שבתוב: "ויבער מגריש וער קמה וֹוֹ ذ ז;" ואמרו רבותינו : "אט רב פפא כרם זית איקרי סתמא לא

איקרא." ואמר "מנפן היין" משום שכיון ביחוד לגפן, לא לוולחו. ועליו האינם 5 אסורים על הנזיר ואינם אסורים בערלה ונטע רבעי; אבל עלי עץ אשרוח אסורים, כמו שאמרו: ״העלים והלולבין מגפנים ומסמדר מותרין בערלה וברביעי
 צריכים להלקוחו, כמו שאמרו: "אמ וֹ אלערר עשר רביעיוח הן נקים רב כחנא בתריה

 אט שמואל ארבעה כוסות הללו צריבין שיהיו בהן פדי רביעית שהורו שתח רביעית יין לא ירחה ונכנם שתה רביעית ין ונכנס למקרש

 55 ומצורע שנפםלו בשבת חלת רביעית שמן לחלה נזיר רביעית שמן לגזיר מצורע רביעית שמן למצורע שנפםלו דתני
 המשקין ברביעית ושאר כל השפוכים ברביעית לחוצאת שבת ותו ליכא
 oב לא קא מירי וחאיכא היה מביא פילי של חרס ונות לותנין לחוכה חצי לג מים מן הכיור וֹר יחודה אוט רביעית בפלוגאתה לא קא מאירי
 בפלונאתה לא קא מירי והאיכא מקוה בר מהחהא דבטלוה רבנן."

## I9 a

והבאורים של העניים האלה ארכים, ואנחנו נקצר אותם, משום שבדעעתו להרחיב בבאור הקצבות, רצוני לומר השיצורים, בספר שניחר לוה. ואפמבו בענין חהה ובדבר הוספת המלקות בשבילו: " "חייב על היין בפני עצמו ועל הענבים בפני עצמן ועל החרצנים בפני עצמן ועל חוגין בפני עצמן." "אמר רבא אבל 5 חרצן לוקה שתים משום חרצן ומשום מכל אצשר יעשה מגבּ היין ונ: לוקה שתים חרצנן חנ לוקח שלש משום חרצן ומשום זג ומשום כל השר


 סו דברי ֹ יהודה ֹ 'יוסי אוֹ כדי שלא תטעה כוג של בוּ בהמה החיצון זוג והפנימי
ענבול." ואמרו בדבר משרת ענבים: "משרחת ליחן טעם כעיקר שאם שוֹה


 51 נזירות שלשים יום אמר הריגי נזיר אחת גדולה הריגי נזיר אחת קטנה אפילו מיכן וער סוף העולם נזיר שלשים יום הריני נויר ויום אחד הריני ניר ושעה אחת הריני נזיר אחת ומחצה הרי זה נזיר שתים הריני נזיר שלשים יום ושעה אחת נזיר שלשים ואחר יום שאהין נוּרין שעות." ואם אמר בנדרו: "הרי שמתי מספר ימי נזירותי כמספּ שעׁר ראשי או או במספר גרגידי 20

כשער ראשי וכעפר הארץ וכחול הים הרי זה נזיר עולם ומגלח אחת לשלשים יום،" ואם אמר כמספר ימות השנה חיב לחיות נזיר לכל יים ממנה שלשים יום, כמו שאמרו: " "הריני ניר כמנין ימות השנה מונה נירות כמנין ימת השנה אפ ֹ יהודה מעשה היה וכיון שהשלים מת." וצריכים להוסיף גם

$$
19 \mathrm{~b}
$$

יתר חכלים שמשירים בהם את השער אל עצין ״ תער לא יעבר על ראשוּ" ואם

 חי״ב ניר חופּ ומספסף אבל לא סורק ֹ ישמעאל אוּ לא לא יחף 5 באדמח מפני שהיצא משרת את השער." ואם היה נזיר עולם מותר לו להקל את שערו כשהכביד עליו ולתת כפרו קרבן שיקריב, כמו שאמרו: ״ כנזיר עולם הכביד שערו מקל בתער ומביא שלש בתמות." ואם נראתה בנויר צרעת טמאה צריד לגלח את כל שער ראשו ביום טהרחו, אף על פי

שעדין לא מלאו ימי נירוחו, כמו שאמרו: "נאסר הניר בשלש מצות מלשחתחת 01 "ין ומלגלח ומלטמא למחים והותר בשתחים מהם מצוה לגלח תגלחת מצוה וליטמא על מח מצוה." ומן חומן שעבר לניצרירות יפלו שלששים יום, כמו שאמרו: "והתגלחת אינה סותרחת אילא שלשים יום ואינן חוייבין עליה קרבן." וענין "עד מלאת הימים " בשהחיה לזמנו זמן קצוב לא מיר עולם, ודבריו "גדל פרע שער ראשו" " כונתם שהיה איש שעיר ; ואם

 שבוטא מלים שבונתם סתומה, חיב לחיות נויר, מאחר שהמלים שהוציא מפיו ענינן נזירות, כמו שאמרו: ״ ״כל כנויי נזירות כנזירות האומר
 oz הריני בזה הריני מסלםל הריני מכלבל הריני עלי לשלח פרע הרי וה נו נויר הרי עלי בצפרים רֹ מאיר אוֹ נזיר וחבט אוֹ אינו נזיר." ואם רמש ברמיזה לרבד הרומו לרמיזה הואת אינו חיב בחיובי הניור, כמו שאמרו : ״ בית שמאי אוֹל כינוי כינויים אסורים ובית הילל אוֹ כינוי״


## 20 a


 לנייר להתעםק בקבורח מת מצוה כשאיא אחר שמוחר לו לקבריו, כמו שאמרו: ״ "כהן גדול וניר אינן מיטמאין לקרובותיהן היו מהלבין בדרך ומצאו מת מצוּה


 יטמא ניר שקדושתו קרושת שעה ואל יטמא כהן שקורושתו קרושת עולם." ואמרו: "איזה התא מת מצוה כל שאיק לו קוברים קורא ואחרין oו עונין אתו א"ן זה הוא מח מצוה." ואל האסור לגעת במת יתוסף גם האסור

לגעת בדמו שמשקלו חמשים דרכמונים ומעלה ; ויטמא גם על ידי חלק מן המת המת
 מגלח על המח ועל כוית מן המח ועל בזית נצל ועל מלוא חרוד רקב ועל השדרה ועל הגלגלת ועל איבר מו המת ועל איבר מן החי שיש על עליהם 15 בשר בראי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לג רם ועל מגעץ ועל משאן ועל

 מת שנקבר ערום בארון של שיש על גבי רצפה של אבנים זה הוא מת שיש לו רקב ואיוה הוא מת שאין לי רקב נקבר בבסותו בארון של שי שיש 20 על רצפה של אבנים זה הוא מת שאیק לו רקב אט עולא אין רקב אולאא הבא מן הבשר ומן הגידים ומן העצמות." ואמרו: "תנו כל של שבמת מטמא חוץ מן השנים ומן השער והצפורן ובשעת חבוּץ הכל טמא." ומצות הנזיר אינה חובה בממן הזה. ההוכחה להה היא דברי רבותינו : ״כל ניזר עד שלא חרב בית המקדש נזיר משחרב בית 25 המקרש אינו ניר." נשלם באורנו של שלש המצוח שנזברו למעלה.

20 b
החלק הבולל שלש מצות עשה. המצוה הראשונה ממנו. הנורר מִּצֵּה לשלם את נדרו, כמו שכחוב: "מוצא שפחיך תשמר וע ול." המלה "ועשית" ענינה שצריכים לזרו לעשוח מה שנדר, והכונה בהה שבית דין חיצים לורחו לעשות כדבריו כשירעו שיש בידו הידו היכת 5 לעשוחתם, כמו שאמרו: " ויעשית חרי זו אאהרה לבית רין שיעשוּך" ואמרו בבאור העניץ הזה: "כאשר נדרת זה נרר ליי אלהיך אלו ערביץ וחרמים והקדשׁ גדבה זו גדבה אשר דברח זו הקרש ובדק הבית בפּיך זו צרקה."
וכבר בארנו זה בספר חראשון. המוּ המצוּ השוּ השניה ממנו.

 חغש וֹ." בר רעת חיב לשלם את נדרו אף על פי שלא היה אילא ּל שנה ויום אחד

256 HeFES B. YAṢLIAḤ'S BOOK OF PRECEPTS
בעת שנדר. ואם לא ידע מה שנדר ואינו בר דעת אין הנדר חל עליו. ואם היה
 בנדרי גם אם יכול לקימו. אבל אם היה בעת שנרר בן שלש עשרה ששנה ויום 5 אחר ומעלה, והיה בר דעת, ויש לאל ידו לעשות מה שנרר, ואמר : "אין לי שום הבחנה ומושג במי שנדרתי לו ולא ארענון" חיב לשלם את נדרו, כמו שאמרו: " בן יֹב שנה ויום אחד נדריו נבדקין בן יֹג שנה ויום אחר
נדריו קימין ובודקין כל שלש עשׂחה קודם הזמן הזה אף על פּ פי שאאומרין יורעין אנן לשם מי נדרנן ולשם מי הקרשנן אין נדריהן נדרין ואין
 מי נדרנן ולשום מי הקדשנز נדריהן נדרים והקדישן הקדש." ודבריו " כי תדר נדר ליי" כונתם שהנדר יהיה ברור ומובן, ושצצריך לצרף אלִיו שם אלהים, ולהזכיר

את התנאי אם היה הנדר על תנאי. ורוקא כשהיה הענין שנדר אפשרך ; אבל אם לא היה אפשר, איز הנרר חל עליו, כמו שאמרו: "את שהסמיך את נדרו ברבר שאיבשר

## 2 I a

לו הרי זה נרר ואם לאו אינו נדר." והמפרש את נדרו והרומז אליו שוים בנדר, כמו שאמרו: " האומר קונם קונח קונם הרי אילו כנויים לקרבן חרק חרך חרף הרי אילו כינויץ לחרם נזיק נויח ופזיח הרי אילו כינויין לנזירות." ואם היתה הרמיזה רמו אל הרמיזה הזאת, אינו חיב לעשות את נדרו, 5 כמו שאהרו: " בית שמאי אוֹ בינוי בינויי; אסורין ובית הילל אוֹ כינויי


 וגם בשבועות דבריהם כך, כמו שאמרו: " כינויי כינויים דשבועה היבי
o דאמי שבואל שבותאל שקוקאל שבואל בן גרשום משמע אילא
 אם כלום קדנאסא לא אט בלום." והשבועה לבלי עשות דבר או לעשותו והרמו אל הרבר שוים בריני שבועה, במו שאמרו: "שבותה שקוקה נדדה

במוחה הרי אילו כינויים לשבועה." והנדרים והשבועוח חלים על הנודר
 "לאסר אסר על נפשׁו" - שבועה המתונת לעצר את הנפש, ולהמבע מעשוח דבר שמותר לעשוחו, ולא שיתיר על ידי זה דברים חאפורים עליו, כמו שאמרו: ״ איזה הוא אסר כיום שחרב בית המקדש כיום שמת בו פלוני הרי עלי שלא לאבל בשר ושלא לשתות "י.،" ועוד : "יכול נשבע לאבל נבלות וטרפוחת 20 ושקצצים ורמשים קורא אני עליו כבל היצא מפיו יעשה חלט לוֹ לוֹ לאםר אפר על נפשו לאםור אתה מותר ולא להחיר את האפור.؟ ואפור
 על אחריםם" ואם נשבע על דבר שאי אפשר לעשוחו, צריכים להלקותו על שנשבע

## 21 b

על דבר שאין לאל ידו לעשוחו, כמו שאמרו: ״ ״ט ֹ ֹיוחנן נשבע שבועה שלא יישן שלשה ימים מלקי" אותו ויישן לאלתר." ואם נדר ששלא יאבל דבר פלוני משום שהוא מזיק לוי לו, ולא
 רע ללב אמרו לו והלא פופרי יפה ללב הותר בבופרי ולא בצופרי בלבד 5 הותר אילא בנל הבצלים מעשה היה והתירו ל מאיר בבל הבצליםם. ואם נדר שלא ידור בבית כמו שהוא, אסור לו לדור בו וגם בעליה אשר עליי, כמו שאמרו: "הנודר מן הבית מותר בעלייה רברי ֹֹ מאיר וחתט אוֹ עליה בכלל ביח הנודר מן העליה מותר בבית. ואם נוּ נדר שלא יאבל בשר אסור גם בכנד ובטחול ובקרבים, כמו שאמרו: ״״ והנודר סו מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואסור בראש וברגלגים ובקנה ובכבד מפני שהן קרבים ואסור בעופּת ומותר בדגים וחגבים." ואם נדר שלא יאבל צלי ולא כון במחשבתו לכל צלי, אסור בבשר צלוי, אבל אם
 אילא במליח של דגי, אבל אם אמר "כל מה שימלח " אסור
 משתמש הרבה בדבר שהוא רוצה לאפר על עצמו בנדר, כמי שאמרו: "הנודר מן הצלי אין אפור

אילא בצלי של בשר רذ ר יהודה צלי שני טועם אמור בבל הצלויין מן המליח אין אסור אילא מן המליח של דג מליח שני טועם אסור בכל המלוחיץ." ודבריו ״לא יחל דברו" כונתם שצריד לעמר בדבורו ער כמה שאפשר בזמן המיחר אם 20 קבע לו זמן; ואם סתם דבריו צריך להקדים ולעשוחו כדי שלא יעצרנו שום ולו מעצור. וכבר בארנו זה בספר הראשון. וענין "לא יחל דברו" יכוּ יכלל גם בן
 אחר יפרנו, כמו שאמרו: ״לא יחל דברו שלא יעשה דבריו חולין הרי שהיה חכם לא יפר
$22 a$
לעצמו והדין נוחן אם מפר לאחרים לא יפר לעצמו תלמ לומ לא יחל רברו." ועור : "הוא אינו מיחל אבל אחרים מיחלין לו." ואמרו עוד: "דבריו אינו מיחל אבל מיחל חפצי שמים." ודבריו "כבל היוצא מפיו יעשה"

כונתם שחיב לעשות נדרו, אם מותר לנדר כמוהו ואפשר לעשוּוחו. 5 המצוה השלישיחית ממנו. נדרי הנשים הבוגרות ושאינן בוגרוח, והן חמשה מיצים. נערה בבית אביה שלא בנרה ושלא נשאה. נערה שנות ותהארסה.
 הראשונה מהן. כל אשה שנוררה נדר או אסרה אפר בבית אביה בעודה נערה, ואביה שמע והחריש לה, מְצִָּּה שכל סו נדריה ואםריה שנדרה ושאסרה על נפשה יקומו. אבל אם הניא אותה ביום שמעו זה, בל נדריה ואסריה לא יקומו ויו

 שחיא חיבת לעשׁותו גם אם לא נבדק שכלה, הוא שתים עשרה שנה ויום 15 אחד ומעלה, וכלבד שאיץ בשכלה פחת או פגם. ובת עשתי עשרה ומטה איֹ נדרה קים• ואם מלאו לה עשתי עשרה שנה, ונדרה, צריכים לבדק את מדת שכלה בכל השנה השתים עשרח ; אם היה שכלה בריא ושלם יפר אביה נרדיה, אם רצה בזה; ודוקא כשהביאה שתי שערות שחורוח במקום הערוה. ואם החריש לה,

20 יקום נדרה. ואם היתה בעלת דעת קלה, נדרה לא יקום. ובת דעת שמלאו לה שתים עשרה שנה ויום אחד ומעלח, שטענה שלא
 לעשות מה שנדרה, אם יש לאל ידה. ובת עשתי עשרה שנהח ומטה

$$
22 \mathrm{~b}
$$

שאמרח שידעה לשם מי נדרה, איץ חובת נדר חלה עליה, כמו שאמרו:
"בת יֹא שנה ויום אחר נדריה נבדקין בת שתים עשרה שנה ויום אחר נדריה קימין ובודקין כל שתים עשרה בן יֹ של שנה ויום אחר נדריו נבדקין יג שנה ויום אחד נדריו קימיץ ובודקין כל שלש עשים ערה קודם לזמן
 נדרים ואאין הקרשן הקרש אחר הזמן הזה אף על פּ פי שאמרו אין אגן יודעין לשום מי נדרנן ולשום מי הקרשנן נדריהן נדרים והקדישן הקדש."
 ובודקין כל יi" הם דברים שיש לסמך עליחם ואין בהם ספק, מוכח כי ששה oו החרשים שחוכיר שמואל בדבריו " אין ביץ נערות לבנרות אלא ששׁה חדשים בלבד " מתכונים אל החצי השני מן השנה השתים עשרח, וכי הבדיקה במשך השנה השתחים עשרה על שני אופנים: בחצי הראשון שואלים אותה לשם מה נדרה ולמי הנדר, ובחצי השני שואלים אותה על חדבר הזה ובודקים אותה בדבר סימני הבגרות, כגון צמיחת שעערות שחורות במקום הערוה, לכל הפחות שתי שערות, ביון שהדבר הזה אפשר 15 בנערות ששנותיהן עשתי עשרה וחצי, כמו שאמרון : ״תינוקת שהביאה שתי שעורות חיבת בכל מצות האמרות בתורה.‘ ואם הביאה שתי שצרות חיבת היא בכל מה שה שנדרה אם אפשר לעשותו, אף על פי שאביה לא רצה בזה. אבל אם עדין לא הביאה שתי שערוח, מותר לאביה לחפר נדריה במשך השנה השתים עשרוה. ואמרו רבותינו: "משל משלו חכם באשה פנה בוהל וצמל פנה עודה חינוקת בוהל אילו ימי
 צמל במן שבנרה א"ן לאביה בה רשות." וה:ערות נקראות גם כן חינוקות מיום שנולדו ער שהביאו שתי שערות במקום הערוה, כמו שאמרו: "תינוקת בת יום אחד מטמאה בנדה." ועוד אשרו: ״ ״האב אינו מפר בבגר." ויש

סוברים כי ששה החרשים שהזכיר שמואל הם אחרי השנה השתים עשרה ; ומה שאמרנו לפני זה מספיק להוכיח שנבוחה דעתנו שהוברנו. ובאור

חנדר והאסר במצוה האאת וגם במצוה הקודמת שוהת,
 5 שבועה וכן האא אוּ או אסרח אפר על נפשה בשבועה." ורבריו ״ישמעע
 אף על פּי שידע את הנדר שנדרח בחי ואם חם חשב ששהנודרת היתה אחרת, ואחר בך הברר לו שאו בתו, הרשוח בידו לחפר אותו במּמן שנודע לי, כמו שאמרו: "שאם נדרה בתו ואמר פבור הייתי שהיא אשתי הרי זה יחזור לור לות
 או הרשה לה, ואחר בך נראה לו לחורר מדעחו, אפור לו לעשות כן, כמו שאמפרו: ״ וקמו כל נדריה וכל אפר וֹל שאם נדרה וקיים וחזר וחפר שומע אני יהא מופר מופר מה אני מקיים וקמו כל נדריה ער שלא יפר או אף משיפר מח אני מני מקיים והפר את נדריה עד שלא קיםם או אף משיקיים תלמ לוֹ יקום מגיד



 קים, כמו שאמרו: "נימי קי"ם ליכי שעה ואני מפיר ליכי לאחר שעה במאן דאפ 20 ביום ששמע או שהוגד לו שנדרה; ואם הוגד לו או שמע שנוררה קודם שעבר היום, והחריש ער אחרי שעבר היום, יקום נדרה, כמו שאמרו : ״ הפּרת נדרים כל היום פאזצד נדרה בלילי שבת מפר בלילי שבת והשבת עד שתחשך נדרה עם חשבה מפר ער שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר אּן יבול לחפר

## 23 b


 אם הניא אותה הארום ביום ששמע או שהוגד לוי, נרריה ואסריה לא לא יקומו. ואם החריש לה, יקומו עליה, כמו שכתוב: "ואם האו תהיה לאיש וֹ וֹ וג ושמע
 לא נישואה, רבריהם: "ואם היו תהיה לאישׁ ז ארושה." ואם כנםה כשהיא בוגרת ועליה נדר שיש לו מטגו צער, והוא מן הנררים שאפור לו להפרם, ורצה לגרש אותה בשביל זה, יתן לה את הכסף שהביאה, לא את כתובתה, כמו שאמרו : "פנסה פתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה." ובונת דבריו ״ ונדריה וо עליה" נדר שלא הופר ושלא הוקם, כמו שאמרו: "ונדריה עליה נדרים שלא הוקמו ושלא

הופרו." ומותר לבעל לומר לאשתו בעת שתנשא לו: ״ אני כבר הפרחי כל נדריך
 תכנם לרשותו אוֹ לה כל נדרים שנררת ער שלא תכנםי לרשותי הרי הן מופרין לכשתכנם לרשותו אין יבול להפר." ואם נדרה כשהיא ארוסה, קודם שבגרה, שניהם, האב 5 5 והבעל, יפרו אותו, כמו שאמרו: : " נערה המארששה אביה ובעלה מפיריץ נדריה הפר האב ולא הפר הבעל הפר הבעל ולא הפר האב אינו מופר." ואסור לאב לחפר נדר בתו אחרי
שבגרח, כמו שאמרו: "יפה כח הבעל מבח האב שהבעל מפר בבגר ואין האב מפר
 והניא א ג וֹנ" וגם באורם שוה. " י״ יסלח לה""- כונתו שיסלח לה אם עשתה את הנדר אחרי 20 שידעה שהנו מופר, במו שאמרו: " הרי שנדרה ובטל לה והלכה ועשתה מזידה מנין שצריכה פליחה תלפ לוֹ וי: יסלח לה." ודין הנשואהה ברבר נדרה והפרו
 ואם הפר יפר וֹ."‘ וכונת דבריו " כל נדר וכל שבועת אפר וֹל " שהבעל מפר נדרי אשתו כמו שיפר נדרים של ארוסה בוגרח קודם שנשאת, וכמו שהזברנו במה שקדם. ודבריו " כל נדר 25 וכל שבועת אסר וג " רומזים אל נדרים שיש בהם ענוי נפש או עני הגוף, או שניהם כאחר, כגון שלא תכנם למרחץ ושלא תתקשט ושלא תִּשָמַע לו במטה

HEFES B. YASLLAH'S BOOK OF PRECEPTS

## 24 a

ושלא תאכל בשר ופרות ושלא תעשרת אותו, וכיוצא בזה, דברים שישׁ בעזיבתם ענוי נפש או ענוי הגוּ, כמו שאמרו: " ואילו נדרים שהוא מפר נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץץ אם לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשטט." ואמרו: " "אין לי אילא דברים שיש בהז עינוי נפש דברים שבינו לבינה מנין תלל לוֹ אלה החקים אששר 5 צוה י" את משה בין איש לאשתחו." והתוספתא אומרת : "כל שיש בו עינוי נפש בין בינו לבינה ובין בינה לבין אחרים יפר דבר שאין בו עינוי נפש בינו לבינה יפר בינו לבין אחרים לא יפר באיזצר קונם שני טועם לפי אבה ולפי אביך לפי אחיך ולפי אחי שאני מטילה לבקרך אין יכול להפר מפני שבינה לבין אחרים שלא אכחול ושלא אתקשם ושלא אשמש לך מטתי יפר מפני שבינו לבינה oו שלא אמזוג לך את הבוס שלא אריח לך את רגלך שללא אלציע לך את
 דברו." ואם נדרה שלא תאכל פרות מרינה פלונית, נררה קים, מפני שתוכל לאכל פרות מדינה אחרת; וכן אם נדרה שלא תאבל את המאכלים שימכר פלוני, משום שתוכל לקנות מאחר. ואם המין ההוא לא ימצא אלא אצל המוּ המר 5 5 ההוא, מותר להפר, כמו שאמרו : "אילו הן נדרי עינויי נפש אהרה קונם פרות העולם עלי הרי זה יפר פרות המרינה זע עלי יביא לה פרות ממדינה אחרת פרות חנוני זה עלי אינו יכול להפר אם לא היתה פרנםתו אילא ממנו הרי זה יפר." ואם נדרה שלא תאבל רבר אלא מה שבעלה מאביל אותה, והיה עני, צריכים לקים נדרה, משום שתחובל לאכל רברים המותרים לעניים, כמו שאהרו: "קונם שני נהנה לבריות אין 20 יבול להפר ויכולה היא להנות בלקט ובשכחה ובהיאהּ" ואם בעל או או אב לא ידע שיי יתברך התיר לו להפר נדר אשתו ובתו, ואחר כך נודע לו הדבר הזה, יכול לחמר ביום שנודע לוּ; ואם שמע אותה נודרת ולא ידע
 "י יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירים יפר יודע אני שיש מפירים
 שלא תאכל דבר מהדברים במשך חדש ימים, למשל, והתיר לה שבוע אחד,

$$
24 \mathrm{~b}
$$

הפר על ידי זה את נדרה, כמו שאמרו : "ואם הפר יפר אותם ולא מקצתם." ואם נדרה שלא תאבל שני מיני מאבל, והתיר לה לאבל אחד מהם, גם המין השני מותר לה. ואם קים את נדרה באחד מהם יקום גם במין השני, אם אסרה אותם עליה כאחד, כמו שאמרו: "נדרה מן התאנים ומן העעבים הפר לה הבעל לתאנים ולא לעי לעבים 5 לעבים ולא לתאנים כלו מופר קים לה לתאנים ולא לעינבים לענבים ולא לתהנים כלו

קים אימתי בזמן שהוא נדר אחד אבל אם אמרה תאנה שצני טועמת ועוד עעב לובה ונשאל לחכם והתיר לה לתאנים ולא לעעבים לענבים ולא לתאנים אפר לה לה לתאנים ולא לעבבים לענבים ולא לתאנים הפר לה בעלה לתאנים ולא לעבים לעים לעבים ולא לתאנים קיים לה לתאנים ולא לעצבים לענבים ולא לתאנים הקיום במקומו
 לחפר נדרי בתי, ונדרה אשתחו, וסבר עשו היא בתנ, וחפר להו, חנדר קים, וצריך לחזור ולחפר נדר אשחו, אם רצה; והוא הדין אם רצה לחפר נדר אשתת, ובתו היתה הנודרת, כמו שאמרו: ״נדרה אשתחו סבור שנדרחה

בתו נדרה בתו סבר שגדרה אשתו נדרה בנירו סבור שנדרוה בקרבן 55 נדרח בקרבן כסבור שנדרה בנזיר נדרה מן התאנים סבור מן הענבים נדרה מן הענבים סבור שנדרח מן התאנים הרי זה יחזור ויפר." ואם שמע ביום השבת שנדרהת צריד להפר נרדה במלים שהנן שונות מאלה שישתמש בהו בהן לבטל נדר בימות החול; למשל, יאמר לה: " אבלי מן הדבר חהה שנדרת לבלי אבל
ממנוי" ובתנאי שיפר את נדרה בלבו, וזה הוא כאלו אמר : ״ אני כבר 20 הפרתי נדרנ" כמו שאמרו: "מפּירין נדרים בשבת לא יאמר אדם לאשתחי בששבת מופר ליכי מבוםל ליכי כדרך שאומר לה בחוּל אילא אומר לה טלי אלי אכלי טלי שתי הרי זה נדר בטל ובטל מאליו אמ ֹ 'יוחנן וצריך שיבטל בלבוּ" ורבותינו שמו הבדל בין המלים שבהן יפר הבעל שבועות אשתו ונדריה ובין המלים שבהן יפר החכם, ואמרו: ״אמ ֹ ֹ יוחנן חכם 25 שאאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר ולא כלום בעל אופ מופר ליכי מבוטל ליכי וחכם אופּ שרי ליבי אבל איפנה לא בעל מפר ואיץ חכם מםר חנם מתיר ואیן בעל מתיר." ואלמנה וגרושה -כל

264
HEFEṢ B. YAṢLIAH'S BOOK OF PRECEPTS

$$
25 \mathrm{a}
$$

אשרר אפרה על נפשה יקום עליה, כמו שכחוב : ״ונדר אלמנה וגרושה וֹ." ואם היו בעולות בעל, וכבר כנסו, חיבות הן לקים את כל נדריחה ואסריהן, כמו שאמרו: "ונדר אלמנה וגרושה מן הנשואין ולא מן האירושין." ואם אלמנה או גרושה מק חנשאיאן נדרה נדר לאחר שיעברו שלשים יום, וקודם שעבר הזמן 5 בשאת וכנסח, אין לבעלח לחפר נדרח, כמו שאמרו: "ונדר אלמנה ונרושח יקוֹ עליה כאיזצר אמרה הריני נירה לאחר שלשים יום אף על פּ שנששאת בחוך שלשים יום אינו יכול להפר." ואם אמרה לבעלה נדרחי שאעשחה כזה וכהה לאחר שלשים יום מן היים החה, והפר לה בעלה, ולאחר כך נתארמלה או נתנרשיה, חהפר במקומו עומד, כמו שאמרו : ״ נדרה והיא ברשות הבעל והפר לה ואמרה הריני נירה לאחר סז שלששים יום אף על פי שנתארמלה או שנתגרשה בתוך שלשים יום הרי זה מופר נדרה בו
 אינו יכול לחפר." ואם היה לאלמנה יבם אחד יוכל לחפר נדריה ואסריה, אבל לא כשחוי לו לה


יהושע אוֹ לאחד ולא לשנים ר עקיבא אומ לא לאחד ולא לשנים." והלבה בהח 15 בi יהושע. נשלם באורנו של החלק השלישי הכולל עשתי עשרה מצות שומברו, למעלה.
הםפר החמישי מן המצות בדבר טמאות מיחרות שחבר ראש כלה
חפשץ בן יצליח, ברבר משא ומגע בפגרי בהמות מ׳חדות, וכיוצא בזה, בוּלל תשע מצות עשה הנוהגות בכל זמן ומקום. המצוּ המצוה הראשונה ממנו. 20 מי שניע בנבלות הבהמות והחיוח הטמאות צריך להיות טמא עד הערב. ואם נשא אהתן יטמא הוא ובנדיו. ושניהם יהיו בטמאתם אחרי הטבילה ותבבוס עד הערב, כמו שכחוכ: "ולאלה תטמאו כל הנוגע וגֹ וכל הנושא
 ורבריו "כל הנוגע וֹ" הם כפצוטוט, פונתם שיטמא הגוף הנונע בהם, ולא הרבר אשר 25 עליי, בנון בגדים, וכמו שאטרו: "א"ן הנוגע מטגא בנדיםם" והנוגע בחלק מן

## 25 b

חדבר או בכלו שוים בתורת טמאה. והחלק של הגבלות הללו על שלשה אופנים.
 בלי בשר, הנוגע בהם לא יטמא בתורת נבלה. וכן העורות, חוץ מעור החזיר ועור דבשת של גמל הרך ועור של ראש עגל הרך וער ועו השרסה וער וער 5 הערוה ועור השליל ועור שתחת האליה - והעורות הללוי מטמאים כבשרם ; ואם עבדו אינם מטמאים. ועור האדם יטמא בין שלא עבד ובין שעבד, כמו שאמרו: "בבהמה העור והרוטב
והקופה והאליל והעצמות והגידים והקרנים והטלפים מצטרפםּן לטמא טמאת אוכליץ אבל לא טמאת נבלה." ועדד : "ואלו שעורותיהן כבשרן עור האדם ועור החזור של ישוב. $\ddagger$ יוטי אוֹ אף עור חזיר של בר עור חטארית של גמל הרך עור oו הפרסות ועור בית הבשת ועור השליל עור שתחת האליה וכלן שעבדן או שהלך

בהן בדי עבדה טהורים דוצ מעור האדם." החלק השני בשר ששעורו אינו פחות מבזית בינוני ומעלה. וזה יטמא את הנוגע בו, במו שאמרו: " "בוּת מן הנבלה." החלק השלישי אבר ששעורו פחות מבזית ומעלה שיש בו בשו בשר ועצמות וגידים מדבקים. וחה יטמא את הנוגע בו, כמו שאמרו: "אבר כבריתו בשר גידים 55 ועצמות." ועוד: "האברים א"ק להם שעור אפילו פחות מבית מן המת ופחות

מכזית מן הנבלח ופחות מכערשה מן השרץ מטמאין בטמאתןן." וכל הנבלה או חלק ממנה או כל אחר מהאברים המטמאם, אינם מטמאים את הנוגע בהם
 פושרים וישובו לכמות שהיי בראשונה בזמן עשרים וארבע שעות, במו שאמרו: "דם 20 הנדה ובשר המת מטמאיץ לחים ומטמאין יבשים אבל חווב והנועי והרוק והשרץ

והנגלה ושכבת זרע מטמאין לחין ואיץ מטמאיץ יבשים ואם יכולים לשישרות
 בפּשרים מעת לעת." ועוד: " רבן שמעון בן גמליאל אוֹ פושרין צריכין שיחיו
 25 יטמא החא והבנדים שעליי, אין הבדל בין שלא היה דבר חוציץ בינו לבין הנבלה ובין שהיה רבר חוצץץ. וגם רבותינו אמרו: ״ מלמד שתנושא משמא בגדים." והנבלות המטמאוֹ' בין של ישוב

$$
26 \text { a }
$$

ובין של בר ובין אלה שיש בהן סימני טהרה ובין שיש בהן סימני טמאה, כלן שוות בתורח טמאה, כמו שאמר הכתוב: "לנל הבהמה וג." ורבריו ״וכל הולך על כפטי" יכללו הבהמות ההולכות על כפיחן כונון הקוף והקפוד
 5 הולך לחביא את הקפוד וחלדת הסנאיא ואדני השדרה וכלב המים." ובכלל דבריו "בבל החיה" נכלל גם הפיל, במו שאמרו: ״ בכל החיה לחביא את הפיל." ובדבריו
 בין אדם ובין כלים." ואם הנבלות הללו היו על כלי מלאבה או כלי בית בית ותחת הבלים
 סו הנוגע בנבלי, כמו שאפרו: "לכם חם מטמאין אינן מטמאין לא אוכלים ולא משקים ולא כלים במשא." וחבאורים ששמו קדמונינו לדבר חזה
 להיות כך בדי שלא יגע בקרש, לא בוולחי מן חדברים הכלליים, במו שאמרו: "הא כאיצוצד טהור לחולין מבעור יום ולתרומה משתחשך" "ונבלות בעלי החיים השטים במים, הדומות 15 לנבלוח חיית המדבר והישוב המטמאות, אינן מטמאות, חויץ מנבלה החיה הנקראת בלב המים, כמו שאמרו: " כל שבים טהור חחץ מכלב המים מפני שהוא פורח מן היבוש" המצוה השניה ממנו. מי שניע בנבלות שרצים,
שמנה בעלי החחים, שהם החלד והעכבר והצב ומיניו והאנקה והבח והלטאה והחמם והתנשמת, מצוה להיית טמא עד הערב, 20 אחרי שהמלה "שרץ" בללה את כל הסוג שב והזוכיר מינים אחרים בגון החלר ול. וכל חלק מחלקי הבשר של השרצים הללו בשחוא נפרד, מטמא בכל מה ששיטמא כלו, והשעור בזה כל מה שמרחו אינה פחותה מעדשה ומעלה,
 25 בשר ונירים ועצמות מטמא כבל הנבלה כלה, אוֹ הבדל בזה בין שפרשש מן השרץ

26 b
והשרץ חי ובין שהוא מח, כמו שאמרו: ״ יבול הבשר הפורש מן החי יטמא חלמ לומח במותם מה מיתה שאין לה חילופים אף אבר מן החי שאין לה חילופים מה השרץ בשר גידים ועצמות אף אבר מן החי כבריתו בשׂ וגידים ועצמות. ואמרו : ״ אברים אין להם שיעור אפּילו פחות מבוית מן המת פחות 5 מכית מן הנבלה ופחות מבעדשה מן השריץ מטמאין בטמאחקן." ובדבר הדם אמרו בנארם אותו: "וחה לבם הטמא שיטמא כבשרוי" ונזכיר את מיני הדם במצוח וכל דם לא תאבלו בםפר שאחרי הםפר

חהה אם ירצה השם. ובדבר העצמות, אלו שאין עליחן בשר, וכן
 ם הו השנים ולא מן הצפרנים ולא מן חשער שלהם." ועור האנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת מטמא כשחוא בלחי מעבד - אבל לא כשחוא מעבר - כמו שתטמא הנבלה, כמו שאמרה המושנה: " ואילו שעורותיחן כבשרן
 או שהולך בהן כדי עבודה טהורין חוץ מעור האדם ר יצחק בן נורי אוֹ 55 שמנה שרצים יש לחן עורות." והתלמור אוט: ״ חנו רבנן הטמאים לרבות
 ; למינהו חפסיק העיני וניתי החנשמת אמ ר שמואל בר יצחק רב רב תיני התנשמת." והיבשה מנבלות השרצים אינה מטמאה. אבל אם נפלה במים פושרים עשדים וארבע שעות וחזרה ללחותה הקורמת, מטצאהת. והראיה c2 לזח כבר הזכרנו במצוה שלפני המצוה הואת בעת שחזנרנו ארבע נבלות בהמה וחיה.
 נשרפו מקצח החלקים ומקצתם לא נשרפו; חחלק שלא יבש ושל ושא נשרף מטמאג
 שיבש ושלדו קימת טמא והא אגן חנן מטמצאין לחחין ואין מטמאין 25 יבשים אמ ר זורא לא קשיא הא בבולן הא במקצחן." ועוד : " אמ i שממעון בן לקיש שריץ שנשרךף ושלדו קימת טמא מותיבי מצאו שרוף על גבי זיתים וכן

## 27 a

המטלית המהוחה טהורה שכל חטמאות פשעת מציאתן אפ ֹ ז ורא לא קשיא הא במולן הא במקצחן." ואם העכבר הנוצר מן חעפר כבר נעשה חציו בשר ועור, ועל חנשאר עלה כסוי שנדבק בעור הבשר,
 5 בשר וחציי אדמה הנוגע בבשר טמא ובאדמה טהור אפ $\ddagger$ יהושע בן בן לי

 ובדבריי "על הארץ" רוצה לומר בעלי החיים שישנם על חארג, ולא אלו שישאם במים, כמי שאמרו: "אף אביא עכבר שבים ששׁו עכבר תלם לוֹ על הארץ oו לחוציא את שנים." ואמרו: "תנו רבנן כל שברא הקֹלה ביבשה ברא כננדו בים
 והםלמנדרא, כמו שאמרו: "הצב למינהו לרבות מינץ של צכ כנון ערוד ובן הנפילים וסמנדרא." ודבריו "כל הנוגע בהם יט " מצריכים על הנוגע בהם כשהם מתים טמאת. גופו, לא טמאת חבגדים שעליי. וגם רבותינו אמרו: " א"ן השרץ מטמא במשא." המצוה השליישית ממנו. כלי בית או כלי מלאבה שנפל עליו

אחד משמנה השרצים הללו לאחר מותו צריך לחיות טמא, ויטבל במים; וישאר טמא ער הערב; ואחר כך יטהר, כמו שכתוב: "ובל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא טוכל בלי עץ וג. צוֹ אחרי שפרטה המצוח הואת ואמרה ״כלי עץ ובנד 'יעור ושק " חזרה ורבתה כל הכלים 20 שמששתמשים בהם, ואמרה ״כל כלי אשר יעשה בו מלאכה בהם," משום שעניץ דבריו "אש- יעשה מלאכה בהם " כונתו כלים שננמרו, בעלי מדות קבועות, שאינם חסרים בנופם ושלמות מלאבתם, וראיים חם לדבר שנעעשו בשבילו, כמו שאמרו: ״כלי עץ מאימתי מקבלין טומאה המטח והערסה משישוּוםם בעור הדג גמר שלא לשוף טמאים ֹ יהודה אוֹ הממטה משיסרג
 קינב מבפנים טמא שמן מקימין כלנלה משיחסום ויקנב ויימר

27 b
את התלויה בית הלגיגין ובית הכוסות אף על פי שלא קינב מבמנים טמא שכן מקימין הקנונים קטנים והקלחות משיחםום ויקנב הקנונים הגדולים והמיגין הגרולים משיעשה שני רוֹרים לרחב שלתהן ים נפה וכברה וכף של מאזנים משיעשה דור אחד לרחב שלחק הקופה 5 משיעשה שתי צפּרות לרחב שלה והערק משיעשה בו צפירח אחת כלי עור מאימחי מקבלין טומאה התרמל משיחסום ויקנב ויעשה את
 ויעשה את ציצותיה ור יהודה אוֹ משיעשה את טבעוחתיה קיטבליה משיחסום ויקנב ור יהודה אוֹ משיעשה את קיחותיה הכר והכסת ום של עור משיחסום ויקנב ֹ יהורה אוֹ משיתפרנו וישיר בה פחות מחמשה טפחים." ועוד אמרו: " כלי עץ מאימתי מקבל טמאה הסנרל משיקמע והמנעל משיגוב על האשום ואם עתיר לכרכם ער שיכרכם ולשרטט ע7 שישרטט אסקרטיא ער שיטפטפ וקיטבליא משישרטם עור העריםה שהוא עתיר לעשות לו טבור עד שיעשה לו טבור." I5 פרושש. משיחסום ויקנב : מעת שיגמר מלאכת שפתיו ויחתוך מה שנשאר מן הקסמים הבולטים ממנו. כלכלה: מין םל. בית הלגינין: ת תיק של כוסות
 צפירות: פתילות. הערק: מחצלח. התרמל: שומה לשק, קיחות קותיו: לולאות. קיטבליא: מצע של עור. סקורטיא: ששלחן עור. משיגוב על האמום: משייבש על 20 הרפוס. לכרכם: כשישימו עליו כרכם. ישרטט: יציר. ואמרו מאמר אחר כולל: " בלי עץ אין מקבלין טמאה עד שתגמר מלאכתן כלי עצם מאימתי מקבלין
 מקבלין טמאה משיצרפנו בכבשן והוא גמר מלאכח."‘ והכלים הם ששני מינים, אחד מחם שיש לו תוך מחויק אויר, והשגי שיש לו שטח שאינו מחזיק אויר, ואלו 25 שיש להם תוך, יש מהם האקבלים טמאה, ויש מהם שאינם מקבלים טמאה. ואלו שאין להם תוך ישׁ מהם המקבלים טמאה ויש שאינם מקבלים טמאה. ויש המקבלים

טמאה בין שיש להם חוך ובין שאין להם תוך. זאלו שיש להם חוך ואינם טמאים, כגון כלי הקדש כלם, אין הבדל בין שיש להם תוך ובין שאין להם. וכן כלים שמלאו אותם דברים שהוכנו בשבילם ושאי אפשר לשאתת אותם כשהם מלאים, כנון הגדולות שבשדות והתבות הגדולות ובור הספינה שששמים בו 5 מים, וביוצא בהם. ומהם כלי שאפשר לששאת אותו כשהוא מלא, כנון דבר
 להם, ואם אחד הדברים הללו יכול להתקים זמן רב, יטמא, כמו שאמרו : " כל הכלים שיש להם אחורים ותוך, כנון הכרים והכסתות והשקים והמרציפין וג."" "כלי הקדש אין להם אחורים ותוך ואין לוּין להם בית הצביעה." ום ואמרו: "שידה תבה ומגדל וכוארת הקש וכורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית אף על פי שיש להם שולים שהח מחזיקין ארבעים פאה בלח שהן כורים ביבש הרי אילו טהורים ושאר בל הכלים בין טקבלין ובין
 וקסטית מלכים ועריבת העברן ובור ספינה קטנה וארון אףף על פי מקבלין 15 טמאים שאינן עשויים ליטלטל אילא במה שבחן ושאר כל הכלים מקבלין
 ערבה של בעל הבית." ואמרו: " העשה כלים מדבר שהוא של מעמר טמא

מדבר שאינו של מעמר טהור הלפת ואתרג ודלעת יבשה שחקקום חינוקות למור בהם את העפר או שהתקינום לכן מאוּ מאנים טהורים הרמון
 לכך מאננים טמאים." ומהם מבונה שתחת מלבן בצורה מיחדה, או ספטל שהתקן להניח עליו אתת הרגלים, כמו שאמרו: " "חמור שתחת המלבן והטפשלין שתחת הרגלים טהורין כפותיץ שתחת הרגלים אף על פּ פי שחקקום ומקבלין טהורים ואיץ בהן משום קבול." ועוד אמרו : "כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע." ומהם 25 כלי הנעשה מעור בעל חי הנמצא במים, חחץ מזה שחבר אליי עור או

## 28 b

דבר אחר המקבל טמאה, בין שחברו בדבק או בחום, או בדנר אחר. אבל כלי הנעשה מעורר בעל החי הנקרא פלב המים יטמא אף על שלא ועא
 פורה ביבוש דברי ֹ צ עקיבא העושה כלים מן הגרל בים וחבר לחם 5 מן הגדל בארץ ואפילו חוּ ואפילו מששחה רבר שמקבל טמאה טמא ובלבד שיחברנו כדרך חבורו לטמאה." ומהם כלי הנעשה מגללי בקר והדנרים החצצובים מאבנים, כנון מפונות ומוריגים והדומה לחהם כמו שאמרו: ״״שבעת ימים קודם לשרפת הפרה מפרישין את הכהח השורף את הפרה מביתו ללשצה שעלל פני הבירה צפונה מזרחה ולשות

 כלי גללים וכלי אבנים וכלי ארמה דלא מקבלין טמאה בי היבין דלא ולא

 51 "הטבלה שיש לה ליזביץ בכלי עץ מהורה." ועוד : ".כסוי טני של מתכת של בעלי בתים רבן גמליאל מטמא וחכט מטהרין." ומהם כלים הנעשים מצצמות העופות; אבל אם חבר לחם ובר המקבל טמאה, מקבלים הם על ידי זה, כמו שאמרו: "העשה כלים מעצמות העומות טהורים." ועוד : "חיבר להם מן הנגרל בארץ אפפולו חוט אפילו משיחה רבר 20 שחוא מקבל טמאה טמא." ומהם כלים שהנם בשעת מלאכה שמוש ללמלי אחר, ויפסקו מלהיית שמוש בשנגמרוה המלאבת, כגון חכלי שמכםים בו את הצאהת, והחסום,
 הכלי מוקן לנלי אחר שלא יפרדו זה מזה לעולם, יקבל טמאה, בנון כסוי תבה וקמטרא וקמרון ותיק של מכחול, וחדומה לחם, כמו שאמרו : "חמלקוט של בקר 25 והחסום שלו והמדף של רבוֹרים והמנפה הרי אמוֹ טהורים כסוי קפסה טמא כיסוי קממטרא טהור כסוי חבה כמוי טני וחמכבש של חרש וכסא שתחת

$$
29 \text { a }
$$

התבה והקמרון שלה והאילוגנין של ספר ובית הנגר ובית המעעול ובית המוזה ותיק נבלים ותיק כנורות והאמום של גודלי מצנפת והמרבב של זמר ורביעין
 מסאות הרי אילו טהורים זה הכלל אט ך יוסי כל המשמש משמששין של אדם 5 בשעת מלאבה ושלא בשעת מלאבה טבא וכל שאינו אילא בשעת


 מפני שהוא נותנו מצדו וחפוי האלה בית הלגינין ובית הפוסות אף על פּ פי ס1 שיש בו חמשה על חמשה טהור שאינו אילא חהּי ומשום חבורי


והחסום שלו: מין רסן. המדף של דבורים: כלי המגן מפני הדבורים.
והמנפה: מין רחת, קפסה: תבה שמניחים בה בנדים. קמטרא: ארון פלוּ ספרים. מכבש: מין כסא. קמרון: כסוי עגל. האלגנין: חיק, האמום : דפוּס. של גודלי: הטוים, ורביעין: 51 חבלים שחורים, גנוגנת: יריעת אחל, תיק: כסוי. תרנתיק : שני כסויים. וחמרבוב של זמר : המרכוב הוא כלי עשוי מעץ שמשחקים ומזמרים עליי. הפרגושות : מנורות. מכתב: קולמוס. קיטבליא: מצע של עור. סקורטיא: שלחן עשוי מעור. האלה: שריה.

טמפוניא :
נבל. חלילין: מיני כנור. בית הלגייני: בקבוקים. והכלים שיש לחם תוך ומקבלים טמאת, הם הכלים שאין אחר מהם נכלל במה שהוכרנגו ותרומה להם
 וכובע ושטיח וחמת וקדרח וקערח ותבה ושרה ודוּר וכיוצוּ בוּ בהם
 טמאת, השעור היותר פחות הוא מה שיעלה על אחד מצדי הלובש לשלשו טפחים ומעלה, כמו שאמרו: ״ חלוק של קטן ֹ אליעזר אוֹ בל שהוא

29 b
וחכפ אוֹ ער שיהא כשעור ונמדר כפול." ואמרו: "העושה הלוק אם ישׁ בו שלשה על שלשה טמא ואם לאו טהור." והטמאה נופלת על כל הכלים שהתקנו ושנעשו לשמשש אברי הגוֹף וכיוצא בהם, כגון אנפילא ונעל ומבנסים, שהם שרולים, וצעיפםים, כמו שאמרו: "ואילו נמדרין כפוליץ 5 אנפילא ופלניא ומבנסים וכובע ובים של פונדא ומטלית שטלאה על השפה אם פשוטה נמדדת פשוטה ואם כמולה נמדרת כפולה." והכלים שא"י להם תוך ומקבלין טמאה הם כנון הדפים של הנחתומעים שהובנו למאפה הלחם, אבל אלה שהובנו בבתים ולא יחדו למלאכת הנחתומים אינם מקבלים טמאה אלא אם כן חברו לכלי אחר סו אוּ שקשטו בששׁר או ברבם, והרומה להם, כמו שאמרו : "דף של נחתומין שקבעו בכותל i אליעזר מטהר וחכן מטמאים," ועור : "ארובות של נחתומין טמאות ושל בעלי בתים טהורות טירקן או כרכמן טמאין." ואמרו : "מפני מה ארובות של נחתומיץ טמאות מפני שהן מיוחדות לכלי של בעלי בתים טהורות ער שיחזרום לבלי׳י ומהם עורות בעלי החיים שאינם חיים 5 1 במים שעבדו וגמר ברעתו לעשות מהם כלי; כמו שאמרו : "יכול אפילו עור המצה ועור החופה במשבע תלט לוט אשר יעשה מלאכה בהם יצאו עור
 עורות שלא נמלחו ולא הכנםו למלאכת העבוד; "ועור החופה"" עור שנמלח בלבד, כמו שאמרו : "אפ וֹ חייה בר אמי משמא דעילא שלשה עורות
 דמליח ולא קמיח ולא עפּיץ." ואמרו: " "עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתز." ומהם מטלית שמדתה שלאשה טפחים על שלשה טפתחים ומעלה שרות עליה אחד המטמא אוחה טמאת מדרם, או שהוכנה לשבב עליה, או שששמים אותה

על מלוגמא ורטיח, או פחותה משלשה טפחים על שלשה טפחים שחוכנה להשחמש בה שמוש מיחד, שמשתמר בה בשביל עבודה דומה לזו, או חתיכה שמדתה

שלשחה טפחים על שלשה טפחחים ומצלה שינעעה במת או האהילה עליי, או שחושבים לתקן בה דבר אחר, או שק שמדחו ארבעה, טפחים על ארבעה טפחים ומעלח, או

 אותם, או שהאהילו על מת או שנגעו בו, וכיוצא בהו מן הרברים חמטמאים. ואם לקח טפח על טל טצח ומעלה מן הרברים הללו שונברו
 סו יקבל טמאה, כמו שאמרו: " הבנר מטמא משום שלשה על שללשה למדרים ומשום שלש על שלש לטמאת מת השק. ארבעה על ארבעה העור חמשה
 "תניא קוצע מכלם ועשה בנר למשכב אוֹ פחות משלשה על שלשלחה למושב טפח ולאחיזה כל שחוּא." ועוד : "ולמעמד. כל שחוֹא"،" ועוד: 51 " הבגר והשק השק וחעור העור והשמקץ מצטרפן דחתן המקצע
 בן לקיש משום i ינאי הוֹאיל וראי לחשלית על גבי חמור." ועור : "אין מטמא אילא המשמש את הצרך." ועוד: "ער עעשאו לתבריך אפילו כל שהוא טמא." ועור : "שלש על של "ש שנמצאת בחוך 20 חבית טמאה שכל הבית מi המוצנע מצאה אזרי חרלת או בסוחה




דלא חזיא לא לעניים ולא לעשירים." והלכה כוֹ נחציה. ואמרו : ״החרו חכם עו נחטיה." ועוד : "שלשה על שלשוה שעשאחה לאספלונית מלוממא

 5 שהתקינן לפיק בו את המרחץ וליעער בו את הקדרה ולקנח בו את חרחים
 שאין מובן טהור ֹ עקיבא אוט מוכן טמא שאאינו מוכן טהור אט עולא אט רבה בר בר חנה אט ֹ ֹ יחתן דנולי עלמא הניחה בקופטה דברי הבל דעתיה עילוה זרקה לאשפה דברי הכל בטולי בטלה לא בחלקו אילא oו שתלאו בבגדו או הניחו אחורי דלת ור אליעזר סבר מדלא זרקי לאשפמה לוֹ דעתיה עילאויה." ואשרו: "הדר ביה רֹ עקיבא לגביה דר אליעזר." ולבִבדים תורתם כתורת בגד, במו שאמרו : " ומני; לרבות את הלבדים תלט לוט בגד." ומהם גם וילונות וקלעי ספינה כשנמצא בהם נגע כשעור פול, או שנגעו במת או שהאהילו עליו, כמו שאמרו : " כל הראוי לטמא טמאת 15 מת אף על פי שאינו טטמא טמאת מדרם מטזא בנגעים כגון קלע
 הבגר וכיוצא בו פחות מן השעור המטמא והשז'ימו על ידי שחבר אליו דבר מקבל טמאה, צריכים לראות, אם היתה טבאת הדבר שחבר חאורה משמאת הרבר שחברו אליו, יטמאו שניהם, כשנמצאה טמאה בשניהם או 20 באחד מהם. ואם היתה טמאתו קלה לא יטבא מן הדבר המטמא אותו כשחברו לו דבר שטמאתו חמורה, כמו שאמרו: " העשה שנים מן הבגד ואחר מן השק שלשה מן השק וא ואחד מן הצור ארבעה
 ארבעה מן העור ואחר מן חשק שלשה מן השק ואחר מן הבגד

> 3I a

טמא זה הכלל כל שחיבר לו מן החמור ממנו טבא מן הקל מזנו טהור." ואם נטמאה ונתמעטה, ועשה ממנה כלים אחרים הראויים למה שהיא היתה

ראויה כשהיתה במצבה הקודם, תשאר במצב טמאתה זו, כגון חמת שנתמעטה ועשה מבנה שטיח. אבל אם עשה ממנה כלי אחר שאינו ראֵי 5 למה שהיא היתה ראויה מקודם, כגון מצע והדומה לי, טהורה, כמו שאמרו : "חמת שעשאה שטיח וששיח שעשאו חמת טהור חבת שעשאה תרמל ותרמל שעשאו חמת כר כר שעשאו פרין וסרין שעשאו כר כסח שעשאו מטפחת ומטבחת

שעעשה כסת טמא זה חכלל בל ששינחו לשטו טמא לשם אחר טהור." ואמרו רבותינו בדבר נפילת הטמאה במחשבה ובנונה: "כל הכלים oו יורדין לידי טמאתן במחשבה ואין עולין מידי טמאתן אילא בשינוי מעשה והמעשה מבטל מידי מעשח ומידי מחשבה והמחשבה אינה מבטלת לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה." הבונה של באור


כל זמן שהם בצורתם; אלא כשישנה אותם ממה שחיו בתחלחית
15 ויעביר אותם מן צורתם לצורה אחרת, יפל מהם רין אותח
הצורה וגם המחשבה שחשב בהם. והמחשבה לשגותם ולעשותם לרבר שאינו בלי לא יסלק מהם אח הטמאה, בל זמן שהם כלים; ולא מחשבה אחרת שקרמה לה. ענין ״כל הכלים יורדין לידי טמאתן במחשבה" הוא : כשהחללים בעל כלים מיחרים לעשות מהם 20 כלים או לשנות אותם ולעשותם לרבר אחר, אם לא שנה אותם מצורתם יקבלו טמאה כשנגעע בחם דבר שיטמא אותם ; אבל אם בעל הבלים היה אמן שיעשה אותם למכרם אין מחשבתו פועלת כלום על הרברים שחשב למכר; כמי שאמרו: "עורות

3r b
של בעל הבית מחשבה מטמאתן ושל עבדן אין מחשבה מטמאחן של גנב מחשבה מטמאתן ושל גללן א"ץ מחשבה מוטמאתן מפני שלא נחיאשו הבעלים." ואמרו : "ואילו עורות טמאות מדרם עור שחשב עליו לשטיח עור 5 טקרטיא עור קטבליא עור חמור עור החמר עור הכתן עור הכתף עור הרופּא עור הערסה עור הלב של קטן עור הבר ועור הכסת מדרם עור הסרוק
 בדבר הטמאות העוברות מכלי אל קלי: "אט מר לא תצא בה בהמה לא בוגו שבצוארה ולא בווג שבכםותה ולא בחותם שבצוארה ולא ס1 בחותם שבמסותה וחה וזה אין מקבלין טומאה וחוג דבהמה לא מקבל

טמאה והתניא וגם של בהמה טמא ושל דלת טהור של דלח ועשאו לבהמה טמא של בהמה ועשאו לרלת אף על פּ שי שקבעו בדלת וחברו במסמרים טמא שכל הכלים יורדין לידי טמאתן במחשבה ואין עולין מידי טמאחן אילא בשינוי מעשה לא קשיא הא דאית ליה עיה עינבול חה פא 515 דלית ליה עינבול." ובדבר הכלים שאין לחם תוך ואינם מקבלים טמאה: מחם כלי עץ שמשתמשים בהם שמוש קרוב ושמוש רחוק. אלו שוּ שמשתמשים בחם שמושש קרוב, אינם מקבלים טמאה, כנון סלמות וקולבים וכסויים מיחדים, וגם מנורות מיחדות; ואאו המשמשים שמוש רחוק טגאים. השמוש הקרוב הוא כמשתמשים בגוּםו, והרחוק בשישמש בלים אחרים, כגון מנורות ומפות, וכיוצא בהם, משום שאלה 20 משמשות את האדם ואת הכלים שמששתמשים בהם לאכל את הרברים הנעשים מן המטעמים, כנון קערות ופננות, וכוסות וקערות קטנות, וכיוצא בהן. וכל מה שהוא מן הסוג הום הזה יטמא כשקרח בו דבר המטמא אותו, כמו שאמרו: ״ העשוי לשמש את האדם כנון הסולם וכגון הקולב ומנורה ואנחותה טהורין העשוי לשמש את האדם ואת משמשי האדם

## 32 a

כנון השלחן והטבלה והדולפקי טמאים." ואמרו: ״כלי עץ יכול הסלם
 שאגי מוציא את השלחן ואת הטבלה ואת הרולבקי תלם לוט כל כלי על עץ ריבה מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו אחר שריבה הכחיב מיעט תלם 5 לוض שק מה שק מיוחד שהוא משמט את האדם ואת משמשי האדם אף אני ארבה את השלחן ואת הטבלה ודולבקי שהן משמשיץ את האדם ואת משמשי האדם ומוציא את הסלם שחוא משמש את האדם ואינו בששעש את משמשי האדם והקולב והנחותה והמנורה שִׁחן משמשין את משמשי אדם ואינן משמשין את האדם." ומהם מטלית שמדתה o וז שלשה טפחים על שלשה טפחים שהשליכוה לאשמחת, וכיוצא בה. ומחם שלש אצבעות על שלש אצבעות כשהיתה על רטיה או מלוגמא, כמו שאמרו: "שלשה על שלשה שהשליכה
לאשפּה טחורח החזירה טמאה לעולם השלבתח מטהרתה והחורתה מטמאתה." ועוד: "שלש על שלש שעשאה לאספלונית מלוגמה ורטיה

טהורה." ומהם מטפחוח, בין שאינן מצירות ובין מצירות, אלא אם כן נמצא 5 5 בהן נגע אא נגעו במת או האהילו עליי, כמו שאמרו: " מטפחוח הספרים בין מצוירות ובין שאינן מצוירין טמאות דברי בית שמאי ובית הילל אאט מצוירות טהורות ועשאינן מצוירות טמאות רבן גמליאל אוט אלו ואלו טהורות." והלכה כרבן גמליאל, כמו שאמרו : "ף. יוסי וֹ שמעון אוֹ נראין דברי רבן גמליאל במטפחת ספרים וכדבריו אנו מורים." ומחם הרלת והנגר והמנעול והפוחה

$$
20 \text { ששתחת הציר. והציר והקורה והצנור כשהם קבועים }
$$

בבנין, כמו שאמרו: "כל כלי טתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מן הדלת והנגר והמנעול והפותה שתחתח הציר והציר והקורה והצנור שנעש לורו בקרקע." ויתר הבלים שנזכרו למעלה הנעשים מצמר ופשתים, וכיוצא בו. ואם היה מטוה

## CORRECTIONS IN ARABIC TEXT OF Heperes

Fol. 7a, 1. 3. אלחכם should read לאחפם
יבן Fol. 28a, 1. r. יכי should read

## ADDITIONAL NOTE

In the Jewish Review, 1913, p. 212, there appeared an article by Mr. Jack Mosseri describing some Genizah fragments in the library of the Cairo Jewish Community, and mention was made of autograph fragments of Hefes b. Yaṣliah's Book of Precepts. Thus far I have not been able to secure a photograph or detailed description of those fragments.



482663
BM
646
SWIT LARARY

- 166


[^0]:    ${ }^{3}$ RÉJ., I, p. 208.
    ${ }^{4}$ See Tanhuma, Ki Tēsè, ed. Buber, 2; Exod. Rabba 32. 1; Num. Rabba 13. 16; 18. 21; Shabbat 87 a ; Yebamot 47 b ; Nedarim 25 a ; Shebu'ot 29 a. In all these places the statement that there are 613 precepts is indirectly referred to, and is obviously taken as a well-known fact.

[^1]:    ${ }^{5}$ Yitro, Bahedesh 5 (ed. Weiss, p. 74 a).
    ${ }^{6}$ In a note to that passage.
    ${ }^{7}$ Deut., $\S 76$ (ed. Friedmann, p. 90 b).

[^2]:    ${ }^{8}$ Kiddushin 30 а.
    ${ }^{9}$ RÉJ., I, p. 200.

[^3]:    ${ }^{10}$ See L. Ginzberg's thorough and ingenious discussion of this subject in his Geonica, vol. I, pp. 99-117.
    ${ }^{11}$ Sefer ha-Miswot, ed. Bloch, pp. 4 ff.
    ${ }^{12}$ اغراض denotes here opinions, views. See Dozy, s.v.

[^4]:    ${ }^{13}$ Op. cit., p. 5.

[^5]:    14 See Kebusat Hakamim, p. 58.
    וקר כאֹ [רב חפּץ] אנכר עלי מן אדכל פי גמלה אלשראיע בקור 15 חולים וניחום אבלים (Commentary on Deut. 30. 2, ed. Fuchs).
    ${ }_{16}$ Loc. cit.
    ${ }_{18}$ Bloch, who wrote before Ibn Bal'ām's commentary on Deuteronomy was published, stated that Ibn Ezra was the first (REX., I, p. 210).

[^6]:    ${ }^{19}$ See passage in extenso, loc. cit.
    20 Yesōd Mōrā, chapter II.
    21 והנה בעלי האזהרות דומים לאדם שטסופר במה מספר העשבים וע הבתובים בספר רפואות והוא לא יכיר מה תועלת בכל אחד מהם (towards the end of chapter II).
    ${ }^{22}$ I take this quotation from Derenbourg, Gloses d'Abou Zakarija Yahia ben Bilam sur Isaïe, p. 7.
    ${ }^{23}$ See his הששגות to Maimonides's Scfor ha-Miswot, at the beginning.

[^7]:    ${ }^{24}$ See pp. x, xi and 53, 54 .
    25 Vol. X, pp. iso and 247.

[^8]:    
    ${ }^{38}$ See JQR., New Series, I, p. 439. Professor A. Marx, to whom I am indebted for this sentence, assures me that nothing more can be gathered from that letter in connexion with Hefes.
    ${ }^{39}$ Haarbrücker's Specimen of Tanlım Yerushalmi, p. 54.

[^9]:    10 תמים דעים, rig,
    ${ }^{41}$ A rabische Literatur der Juden, §62. See also Ginzberg, Geonica, I, p. 178.
    42 Comp. Poznański, אנשי קירואן, pp. 15, 25, 32.
    ${ }^{43}$ Op. cit., p. 25.
    ${ }^{44}$ There are a number of hymns by Nisi in the Genizah fragments at the Dropsie College. Some of the acrostics spell out ניםי בן ברכיה.

[^10]:    ${ }^{45}$ Lumai, p. $15 . \quad{ }^{46}$ Ša'arē Simhah, ed. Fürth, p. 63.
    ${ }^{47} \mathrm{I}$ am under obligation to Professor Israel Davidson, who intends to publish the entire fragment, for drawing my attention to this passage, and for copying it for me.
    ${ }^{48}$ See Steinschneider, Hebräische Übersetzungen, p. 382.
    49 See Poznański, אנשׂי קירואן, p. 25.

[^11]:    ${ }^{50}$ Chapter III. See note 157.

[^12]:    ${ }^{51}$ See Bacher's introduction to his edition, p. ix.
    ${ }^{52}$ See Yahuda's edition, Introduction, pp. 7 ff .
    ${ }^{58}$ See text, fol. $10 \mathrm{~b}, \mathrm{l}$. 12.

[^13]:    ${ }^{54}$ Comp. Steinschneider, Arabische Literatur der Juden, p. xvii.
    ${ }^{65}$ See Freytag's Lcxicon, s. v. صعد.

[^14]:    ${ }^{67}$ There are a few misprints in that passage, and Neubauer, JQR., VII, p. 172, corrected them in the name of Bacher, who had seen the manuscript. One important word, however, was left uncorrected. לטN, p. 707, 1. 14, ought obviously to be אחל אטל or אטלק.
    ${ }^{58}$ JQR., XIV, p. 21r; Saadyana, p. 53.
    ${ }^{50}$ It seems to me that $\dot{\operatorname{i}} \dot{j}$ is the more correct reading, as a slightly obliterated $\boldsymbol{i}$ might easily be mistaken for 7 .
    ${ }^{60}$ Ginzberg's Geonica, I, p. ${ }^{1} 79$, note.
    ${ }^{61} J O R$., VII, p. 172.

[^15]:    62 The name is obliterated, and Neubauer supplied יחושע, while Bacher read it as צדקיה.
    ${ }^{63}$ Read אחל ; see above, note $57 .{ }^{64}$ JQR., VI, p. 707.

[^16]:    ${ }^{65}$ Sefer ha-Miswot; principle 6, ed. Bloch, p. 20. ${ }^{66}$ Op. cit., p. 127.
    ${ }^{67}$ Op. cit; p. $250 . \quad{ }^{68}$ בית נבות ההלכות, II, pp. 63 ff.

[^17]:    ${ }^{71}$ Kobak's Ieshurun, VIII, p. 58. $\quad{ }^{72}$ See text, fols. 8 b, 25 a.

[^18]:    ${ }^{73}$ See Neubauer, Mediaeval Jewish Chronicles, I, pp. 31, 32.
    ${ }^{71}$ Rapoport, loc. cit., is undecided on this matter, but Poznański is of the opinion that the terms are identical. See ענינים שונים, p. 48. The proofs he advances are, however, not convincing.
    ${ }^{75}$ See Neubauer, op. cit., H, pp. 78 ff. $\quad{ }^{76}$ See op. cit., pp. 63, 64.
    77 l, p. 8, note r.

[^19]:    ${ }^{81}$ See Ginzberg, Geonica, I, p 8.

[^20]:    ${ }^{84}$ Thus Piskē Recanate, 38 b , is a direct quotation from Alfasi's Responsa, ro9.
    ${ }^{85}$ Solomon Parhon in his Maliberet he-'Aruk, s.v. עצp, adopts the interpretation of Hefes against Sa'adya's.
    ${ }^{86}$ See Moses ibn Ezra, al-Muhädarah wal-Mudākarah, quoted by Derenbourg, Gloses d'Abou Zakariya Yahia ben Bilam sur Isaïe, p. 7, and Fuchs, Studien, p. 23. לם יםלם אחד מן שרכה, Nobody escaped his attacks (lit. his net).

[^21]:    126 See Judah b. Barzillai, Commentary on the Sefer Yesirah, p. 335.
    127 Comp. especially وهذذه [الالثاظل للإسهية] ارشدك المه وامـن.اله مبازات عندزا فی الـلـفظز (ed. Landauer, p. 89).

[^22]:    ${ }^{128}$ Fol. 19a, I. 1. See note to that passage.

[^23]:    129 It has been printed in its entirety by Horowitz in בית נכות ההלכות, II, pp. 63 ff .
    ${ }^{130}$ See fols. 27 b and 29 a .
    ${ }^{131}$ Arabische Literatur der Juden, § 62.
    132 See Poznański, אנששי קירואן, p. 27, note 2.

[^24]:    133 His reasons for this identification are given in his preface, I, §3.
    134 Chapter V, towards the end.
    135 Preface, vol. I, §4, end.
    ${ }^{136}$ See Steinschneider in Geiger's Zeitschrift, II, p. 77; ibid., XI, p. 94 ;
    Hebräische Bibliographie, 1869, p. 133; ibid., 1873, p. 4.
    197 See his biography of R. Hanan'el, note 36.

[^25]:    138 Kebusat Hakamim, p. 55.
    199 Baba batra 175 b. See Rapoport, op. cit., p. 58.
    ${ }^{140}$ Fol. 2 b, ll. 12 ff. The case treated of is as follows: Simeon owes Reuben some money which is in the category of fine, and hence cannot be collected in Babylon.

[^26]:    144 See Poznański, אנששי קירואן, p. 28.
    245 Positive precept 48, p. 127 b.
    146 Kebussat Hakamim, p. 56.

[^27]:    147 Responsa, ed. Prague, 85a.
    148 Indeed, Mordekai on Ketubot IX, § 234 (ed. Wilna), who quotes this very passage, omits these two words. But it is obvious that he borrowed the quotation from R. Meir of Rothenburg, and did not know where it ended.

[^28]:    ${ }^{149}$ See Rapoport, R. Hanan'el's Biography, note 36.
    ${ }^{150}$ Kebuesat Hakamim, pp. 55 ff.
    151 III, Baba kamma 28i, 284.

[^29]:    ${ }^{156}$ Haarbrïcker's Specimen of Tanhum Yerushalmi, p. 54.
    $157{ }^{\prime}$ Text, fol. 22 b.
    ${ }^{168}$ Fol. $17 \mathrm{a}, \mathrm{ll} .17 \mathrm{ff}$.
    ${ }^{159}$ Commentary on Deut. 30.2 (ed. Fuchs).
    160 Sefor ha-Miszoot, p. 5 (ed. Bloch).

[^30]:    ${ }^{163}$ Tosefta Kelim, Baba batra 6, 4.
    ${ }^{165}$ Hilkot Kelim, 22. 6.
    164 Ed. Derenbourg, p. 217.
    160 See text, fol. 13 a, l. 22.

[^31]:    ${ }^{182}$ Pe'er ha-Dor, 140, 142. The Hebrew translation by Tama is very vague and sometimes misleading. See Geiger, מלא חפנים, p. 55. The Arabic original of the first reference is given by Munk in his Notice sur Abou'l Walid, p. 98.

[^32]:    184 Ed. Bloch, pp. 21-6.
    (p. 2т). לא ינבגי אן יעד פקה אלשריעה 185

[^33]:    186 See the preceding two notes, and the page to which they refer.
    187 See above, notes 184,185 , and the page to which they refer.

[^34]:    188 See above, notes 184, r85, and the page to which they refer.

[^35]:    ${ }^{191}$ See preceding note.
    192 See note 190.
    ${ }^{193}$ See above, notes 184, 185, and the page to which they refer.

[^36]:    195 See above, notes $x 84,185$, and the page to which they refer.

[^37]:    ${ }^{190}$ See above, notes 184,185 , and the page to which they refer.

[^38]:    197 See above, notes 184, 185, and the page to which they refer.

[^39]:    199 In the Levirate law.
    ${ }^{200}$ See above, notes 184,185 , and the page to which they refer.

[^40]:    203 See above, notes 184,185 , and the page to which they refer.
    204 See above, note 190.

[^41]:    207 Book 4, section ra, precept 4 (text, fol. io a, l. II).
    ${ }^{208}$ Book 4, section rb, precept 8 (text, fol. 13a, l. 15).
    ${ }^{209}$ Deut. 12. 5, 6 and 12. 17.
    210 See, for instance, book 3 , section 4 b, precepts I and 2 (text, fol. 8 a, .17), where two negative precepts are derived from the two clauses in Lev. 5. II. Similarly, book 4 , section I b, precepts 3 and 4 (text, fol. I2 a, 1. 16) are derived from Lev. 22. 24. An exception to this rule is book 4, section I b, precepts 5 and 6 (text, fol. i2 b, 1.7), where two precepts are derived from one clause.
    ${ }^{211}$ Thus negative precepts $141,142,143,144,145,146,147,149$ are derived from Deut. I2. 17.

[^42]:    ${ }^{212}$ Sefer ha-Miswot, p. 5, ed. Bloch. ${ }^{213}$ Chapter I.

[^43]:    ${ }^{214}$ See I. Friedlaender, Der Sprachgebrauch des Maimonides, p. xi.

[^44]:    ${ }^{217}$ Le Parler arabe des Juifs d'Alger, Paris, 1912.
     denotes a pond.

    219 See JQR., New Series, III, 3 r 7 ff.

[^45]:    ${ }^{220}$ See also RÉJ., XXXIX, pp. 199 ff.
    ${ }^{221}$ Jïdisches Literaturblatt, 1878, p. 43.
    222 RÉJ., XXXII, p. ı27. Comp. Poznański, אנשי קירואן, p. 28.

[^46]:    ${ }^{223}$ This, however, may be a mistake in form : the author or copyist considered this word as a triptoton.

[^47]:    ${ }^{224}$ Chapter V.;
    ${ }^{225}$ See Nöldeke, Geschichte des Qoräns, pp. 248-60. ${ }^{225}$ Other manuscripts have ii.

[^48]:    ${ }^{231}$ See Meir of Rothenburg, Responsa, 852.
    ${ }^{232}$ See Isaac b. Judah Ibn Gayyat, Sha'arë Simhah, p. 63.
    ${ }^{293}$ Ibid., p. 103.
    234 See Isaac Alfasi, Responsa, 109.
    ${ }_{235}$ The text is slightly corrupt, and I corrected the grammatical errors.

[^49]:    ${ }^{236}$ See Solomon Parhon, Malblerethe-Aruk, s.v. עמר.
    ${ }^{237}$ See ibid., s.v. vצק.

[^50]:    ${ }^{245}$ See Ibn Bal'ām on this verse.
    ${ }^{246}$ See Rapoport, Kebuṣat Hakamim, p. 58, and Ibn Bal'ām's Commentary on Deut. 30. 2.

[^51]:    ${ }^{248}$ See JQR., New Series, I, p. 439. I am indebted to Professor Marx for copying this sentence for me.
    ${ }^{249}$ See Sefer Mordekar, Makkot, I.
    ${ }^{250}$ Monatschrift, 1885, p. 56r.

[^52]:    262 See Tosafot, Baba mesi'a 4 a, headed ורב ששׁת.
    ${ }^{263}$ See above, note 251.

[^53]:    ${ }^{265}$ See e. g. text, fol. 4 a, l. I.
    ${ }^{266}$ Karaite writers who transcribed Hebrew words in Arabic characters employed غi for \%. Thus הנוגע = (G. Margoliouth, 'Abu'l-Faraj Furkan', $J Q R$., XI, p. 207, 1. 8).

[^54]:    267 It may be of interest to mention that some old manuscripts place diacritical marks, dots or lines, over $\triangleq, コ$, and $У$, thus avoiding all possible cases of ambiguity.

[^55]:     while Babli agrees with our manuscript.

    1. 2. Menaḥt 2r b. See also Tosefta 6, 2. 3.
    1. 7. Menahot 2x a. There is no תנו רבנן there. See Tosefta 6, 4.
    1. 9. ללקלי The printed edition has Our manuscript, however, offers a genuine variant. See Maimonides's Code, Issure Mizbealh, 5, rx, and Kesef Mishneh, ad loc. But Tosafot, Hullin 14 a under heading ונסבין remarks: גרסינן אמר רבה וכן לקדירה ולא גרסינן וכן לצלי. Comp. also
    
[^56]:    Fol. 24 a, 1. 2. Nedarim 79 a. Instead of the second the printed text has דברים.

    1. 3. Sifre Numbers, section 555 (p. 58a). Some phraseological variants.
    
